СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧИД

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН**

**ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ,ТҮҮНИЙ**

**ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН**

**ЭМХЭТГЭЛ /2017 ОН/**

Сүхбаатар 2017 он

Эхийг бэлтгэсэн: Б.Цэлмэг

Хянасан: Г.Бямбаа

Э.Оюунболд

Хэвлэлийн эхийг: Т.Банзрагч

Хэвлэлийн хуудас:

Цаасны хэмжээ:

<<Мөнхийн Үсэг Групп>> Дархан салбарт эхийг бэлтгэн хэвлэв.

Өмнөх үг

**Эрхэм уншигч таны амар амгаланг айлтган мэндчилье!**

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1-д “Хурал Засаг даргаас эрх хэмжээнийхээ дотор хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан шийдвэр, тухайн нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр байх бөгөөд түүнийг байгууллага, албан тушаалтан, иргэд заавал биелүүлнэ” гэж заасан.

Хуулийн энэ заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал түүний Тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэрийн эмхэтгэлийг 13 дахь удаагаа хэвлүүлэн олон түмэнд хүргүүлж байна.

Энэ эмхэтгэлд Сэлэнгэ аймгийн Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага-Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Тэргүүлэгчдээс 2017 онд гаргасан нийтээр дагаж мөрдөх бодлогын чанартай тогтоол шийдвэрүүдийг оруулж байна.

Энэ нь нэг талаас Сэлэнгэ аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, гаргасан шийдвэрээ олон түмэнд хүргэх, нөгөө талаас сум, баг, байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд аймгийн ИТХ, түүний Тэргүүлэгчдээс гаргасан шийдвэрийг танилцан судлах, үйл ажиллагаандаа мөрдөж хэрэгжүүлэхэд ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ДАРГА Г.БЯМБАА

**Гарчиг**

***Нэг.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол***

1. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хуралдааны нийтлэг дэг” батлах

тухай............................................................................................................... 7

1. “Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд

асуудал өргөн барих, шийдвэр гаргуулах журам” батлах тухай............. 13

1. Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай......................................... 19
2. “Сэлэнгэ-Энерго” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн

газрын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай.................................... 36

1. Журам батлах тухай /Сэлэнгэ Олон Улсын худалдааны төвийн талбай

түрээслүүлэх/.............................................................................................. 37

1. Журамд нэмэлт өррчлөлт оруулах тухай /Аймаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг

бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам/............................................. 41

1. Тогтоолд залруулга хийх тухай /Аймгийн хүндэтгэлийн дуу

бий болгох тухай/........................................................................................ 43

1. Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцын тухай............................................................... 44
2. Үндсэн чиглэл батлах тухай.......................................................................................... 136
3. Аймгийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай............................................... 193
4. Аймаг хөгжүүлэх санг татан буулгах тухай................................................................. 194
5. Санал уламжлах тухай /Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослон

эрхлэх стратегийн бүс нутаг болгон хөгжүүлэх боломж/...................... 195

1. Ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай............................................................................... 196
2. Хөтөлбөр батлах тухай /Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй/................................................. 204
3. Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай....................................... 212
4. Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны төсөв батлах тухай........................................................... 230
5. Сэлэнгэ аймгийн 2017оны тодотгосон төсөвт нэмэлт өөрчлөлт

оруулах тухай............................................................................................ 249

1. Ажлын хэсэг байгуулах тухай........................................................................................ 251

***Хоёр.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол***

1. 2017 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт байршил, хэмжээг

батлах тухай.............................................................................................. 253

1. 2017 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар хэрэглээний мод,

түлээ бэлтгэх хуваарь батлах тухай........................................................ 261

1. Орон нутгийн өмчийн 2016 оны тооллогын дүн, илэрсэн зөрчлийн

талаар авах арга хэмжээний тухай.......................................................... 269

1. Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай....................................................................... 271
2. Орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниудын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай...................................................... 272
3. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт

оруулах тухай............................................................................................ 276

1. Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөөний

хэрэгжилтийн тухай.................................................................................. 289

1. Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /2017 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод түлээ бэлтгэх хуваарь батлах тухай /...................... 291
2. Хүн амын дундах сүрьеэ, бэлгийн замаардамжих халдварын өвчлөл,

тархалтыг бууруулахталаар авах арга хэмжээний тухай...................... 292

1. Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай............................................... 294
2. Ой тэмдэглэх тухай /Сүхбаатар сумын 80 жил/........................................................... 296
3. “Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөр батлах тухай.................................................... 297
4. Улс орон нутгийн татварын орлогыг нэмэгдүүлэх талаар авах

зарим арга хэмжээний тухай................................................................... 303

1. Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /Согтууруулах ундаа худалдах,

түүгээр үйлчлэх, зөвшөөрөл олгох,хяналт тавих журам/...................... 306

1. Аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд

өөрчлөлт оруулах тухай........................................................................... 307

1. Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнээс гаргах, хил заагийг өөрчлөх

санал уламжлах тухай.............................................................................. 311

1. Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /2017 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн

зориулалттай хэрэглээний мод түлээ бэлтгэх хуваарь батлах тухай/...314

1. Ой тэмдэглэх тухай / Түнхэл тосгоны “Төгөлхөн” цэцэрлэг

байгуулагдсаны 50 жил/........................................................................... 315

1. Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай /Биеийн тамир спортын газар

байгуулагдсаны 70 жил/........................................................................... 316

1. “Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн

газар байгуулах тухай............................................................................... 317

1. Хөтөлбөр батлах тухай /Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлогыг

хэрэгжүүлэх аймгийн хөтөлбөр/............................................................... 322

1. Хөтөлбөр батлах тухай /Сүрьеэгүй Сэлэнгэ аймгийн хөтөлбөр/................................ 330
2. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр авч

хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай.............................................. 337

1. Журам батлах тухай / Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр

олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд бүртгэх/.............................. 344

1. “Сэлэнгэ-баялаг ирээдүй” орон нутгийн өмчит ажахуйн тооцоот

үйлдвэрийн газар байгуулах тухай.......................................................... 350

1. Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай / Баруунбүрэн сумын Эрүүл

мэндийн төв үүсч байгуулагдсаны 80 жил/............................................ 356

1. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогыг нэмэгдүүлэх

талаар авах зарим арга хэмжээний тухай............................................. 357

1. Хөтөлбөр батлах тухай /Багш сурагч солилцоо аймгийн хөтөлбөр/......................... 360
2. Компанийн үүсгэн байгуулагчаар оролцох тухай........................................................ 367
3. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт

оруулах тухай............................................................................................ 372

1. Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт

оруулах тухай............................................................................... 375

1. Хөтөлбөр батлах тухай /Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх

аймгийн хөтөлбөр/....................................................................... 377

1. Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /2017 онд ойгоос нэмэлтээр

бэлтгэх модны дээд хязгаар/……………………………………… 385

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай……. 387
2. “Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” аймгийн

хөтөлбөр батлах тухай................................................................. 388

1. Компаний үүсгэн байгуулагчаар оролцох тухай.............................................. 393
2. Компаний үүсгэн байгуулагчаар оролцох тухай.............................................. 404
3. 2017 онд ахуйн зориулалтаар агнах барих амьтны тоо хэмжээ

тогтоох тухай................................................................................ 415

1. Хөтөлбөр батлах тухай /Соёл урлаг хүний хөгжилд аймгийн хөтөлбөр/....... 418
2. “Сэлэнгэ аймгийн гадаад харилцааг эдийн засагжуулах аймгийн

хөтөлбөр” батлах тухай............................................................... 423

1. “Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал аймгийн хөтөлбөр”

батлах тухай................................................................................ 428

1. “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөр”

батлах тухай................................................................................. 436

1. “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсролын

түвшинг дээшлүүлэх хөтөлбөр” батлах тухай............................ 442

1. 2018 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод,

түлээ бэлтгэх хуваарь батлах тухай........................................... 447

1. “Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх хөтөлбөр” батлах тухай........ 455
2. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөр” батлах тухай.. 462
3. “Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр” батлах тухай.... 468
4. “Сэлэнгийн бренд хөтөлбөр” батлах тухай...................................................... 476

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 05 өдөр Дугаар 19 Сүхбаатар сум

**Хуралдааны нийтлэг дэг батлах тухай**

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.14 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын “Хуралдааны нийтлэг дэг”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хуралдааны дэгийг чанд сахиж мөрдөн биелүүлэхийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нийт Төлөөлөгчдөд үүрэг болгосугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 05 дугаар сарын 05 ний

өдрийн 19 дүгээр тогтоолын хавсралт

**АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН**

**ХУРАЛДААНЫ НИЙТЛЭГ ДЭГ**

**Нэг.Нийтлэг зүйл**

1.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал /цаашид хурал гэнэ/-ын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр хуралдаан мөн.

2.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Анхдугаар хуралдаанаас бусад хуралдааныг энэ дэгээр явуулна.

3. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаан энэ дэгийн зарчмаар явагдана.

**Хоёр. Хуралдааныг нээх, удирдах**

1. Хуралдааныг хурлын дарга нээж удирдана.

2. Хурлын даргын эзгүйд түүний санал болгосон Тэргүүлэгч хуралдааныг удирдана. Хурлын дарга санал болгох боломжгүй тохиолдолд Тэргүүлэгчдийн хамгийн ахмад нь хуралдааныг удирдан явуулна.

3.Хуралдаанд төлөөлөгчдийн олонх нь ирсэн бол хуралдааныг хүчин төгөлдөрт тооцож хуралдааныг нээнэ.

4. Хуралдаанд асуудал оруулж байгаа холбогдох байгууллагын удирдлага, мэргэжилтэн холбогдох бусад хүмүүсийг оролцуулж төлөөлөгчдөөс тавьсан асуулт, саналд хариулт, тайлбар өгүүлнэ.

5. Хуралдаанд иргэд, иргэний нийгмийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг урилгаар болон тэдний хүсэлтээр ажиглагчаар оролцуулж болно.

6. Шаардлагатай гэж үзвэл хуралдаанд ажиглагч оролцуулах эсэх болон оролцох ажиглагчийн тоог хуралдааны байр танхимын багтаамжийн байдлыг харгалзан тухайн хуралдааны өмнө хурлын Тэргүүлэгчид тогтоож болно.

**Гурав. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал, түүний дарааллыг тогтоох**

1.Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал, түүний дарааллыг Хурлын дарга тогтоож Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн олонхын саналаар батална.

2. Хурлын хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал, түүний дарааллыг Хурлын даргын санал болгосноор Тэргүүлэгчид тогтоож Хурлын хуралдаанд оруулна.

3. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал, түүний дарааллыг төлөөлөгчдийн олонхын саналаар батална.

4.Тухайн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлын дараалалд орж батлагдаагүй асуудал хэлэлцүүлэхийг хориглоно.

5. Хуралдааны хэлэлцэх асуудлын дараалалд ороогүй боловч хуралдаанд асуудал санаачлан оруулах эрх бүхий этгээдээс хуралдааны хэлэлцэх асуудлын шаардлага хангасан цаг үеийн тулгамдсан асуудлыг тухайн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр санал гаргавал Төлөөлөгчдийн олонх нь зөвшөөрвөл хэлэлцэх асуудлын дараалалд оруулан батлуулж болно.

**Дөрөв.Хуралдаан даргалагчийн эрх, үүрэг**

1.Хуралдаан даргалагч нь дараах эрх үүрэгтэй.

а. Хуралдааныг дэгийн дагуу явуулах, дэгээ биелүүлэхийг төлөөлөгчдөөс шаардах.

б. Асуудлыг батлагдсан дарааллын дагуу хэлэлцүүлэх.

в. Төлөөлөгчөд үг хэлэх, хуралдааны танхимаас гарч орох зөвшөөрөл олгох.

г. Хэлэлцэх асуудлаар санал хураалт явуулж дүнг мэдээлэх, эцсийн шийдвэрийг сонсгож батлуулах.

д. Хуралдааны шийдвэрт гарын үсэг зурж ёсчлон баталгаажуулах үүрэгтэй.

**Тав. Намын бүлгийн эрх үүрэг**

1. Бүлгийн гишүүдээ хуралдаанд оролцуулж, хуралдааны дэгийг сахиулах

2. Шаардлагатай гэж үзвэл хуралдааны үед завсарлага авах.

3. Хурлын хуралдаанаар хэлэлцэж байгаа асуудлын талаар санал дүгнэлт гаргаж болно.

**Зургаа.Төлөөлөгчдийн ёс зүйн тухай**

1.Төлөөлөгч нь хуралдааны ажиллагаанд оролцох явцад өөрт мэдэгдсэн төрийн болон, байгууллага, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг чанд сахин хамгаална.

2.Төлөөлөгч нь үг хэлэх, асуулт асуух, санал дүгнэлт гаргахдаа үнэн зөв, бодитой мэдээлэлд тулгуурлах бөгөөд бусдыг доромжлох, гүтгэхийг хориглоно.

3. Хуралдааны үед үг хэлж, асуулт асуух, санал хэлэх, танхимаас түр гарах орохдоо Хурлын даргаас зөвшөөрөл авна.

4. Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн Төлөөлөгчийг хуралдаанд оролцуулахгүй.

**Долоо. Хуралдаан үргэлжлэх болон завсарлах хугацаа**

1. Хуралдааны үргэлжлэх хугацаа нь хуралдааныг Хурлын дарга албан ёсоор нээснээр эхэлж хааснаар дуусгавар болно.

2. Хуралдаан 2 цаг тутам 10 минут, 4 цаг тутам 1 цаг хүртэл хугацааны завсарлагатай үргэлжилнэ.

3. Хурал дахь намын бүлэг Хурлын даргад албан ёсоор хүсэлт тавьж тухайн хэлэлцэж байгаа нэг асуудлаар 1 удаа 2 цаг хүртэл хугацаагаар завсарлага авч болно. Шаардлагатай гэж үзвэл дахин хүсэлт тавьж нэмж 1 цагаар сунгаж болно.

4. Хуралдааны хэлэлцэх асуудлуудын онцлог болон тухайн үед үүссэн тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалж хуралдааны үргэлжлэх болон завсарлах хугацаанд горимын өөрчлөлт оруулах санал гарвал санал хурааж олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

**Найм. Хуралдаанаар асуудал хэлэлцэх, батлах**

1.Хуралдаанаар холбогдох хууль журамд заасан шаардлагыг хангасан, хэлэлцэх асуудлын дараалалд орж батлагдсан асуудлыг хэлэлцэнэ.

2. Хуралдаанаар асуудал хэлэлцэх ажиллагааг хууль дээдлэх, дэгээ чанд сахих, асуудлыг чөлөөтэй хэлэлцэж, цөөнхийн санаа бодлыг хүндэтгэн олонхын саналаар шийдвэрлэх зарчимд үндэслэнэ.

3. Хуралдаанаар асуудлыг нээлттэй хэлэлцэх бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл хаалттай хэлэлцэж болно. Асуудлыг хаалттай хэлэлцэх шаардлагатай гэж үзвэл олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

4.Хуралдаанд оруулж байгаа асуудлаар илтгэл сонсгол тавих хугацаа 20 минутаас илүүгүй, мэдээлэл хийх хугацаа 10 минутаас илүүгүй байна.

5.Хэлэлцэж байгаа асуудлаар бодлогын хорооны санал дүгнэлтийг бодлогын хорооны аль нэг гишүүн танилцуулна.Бодлогын хорооны дүгнэлт танилцуулах хугацаа 10 минутаас илүүгүй байна.

6. Хурал дахь намын бүлгээс хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой санал дүгнэлт гаргасан бол тухайн намын бүлгийн дарга 10 минутад багтаан танилцуулна.

7.Хуралдаанд асуудал оруулж байгаа санаачлагчийн боловсруулсан шийдвэрийн төсөл, бодлогын хорооноос оруулах саналын томвьёоллыг ажлын хэсгээс урьдчилан тараана.

8.Хуралдаанд оруулах илтгэл, сонсгол, мэдээлэл бодлогын хорооны санал дүгнэлтийг сонссоны дараа тухайн асуудлаар төлөөлөгчид асуулт тавьж хариулт авч болно. Хуралдаанд асуудал оруулж байгаа этгээд болон тухайн асуудлаар санал дүгнэлт гаргасан бодлогын хороо төлөөлөгчийн асуултад хариулах үүрэгтэй.

9.Төлөөлөгч нь хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан үг хэлж, санал шүүмжлэл гаргах хугацаа 7минутаас илүүгүй байна. Шийдвэрийн төсөл батлахад зарчмын өөр саналтай төлөөлөгч эхний удаа 5 минут, дахин нэг удаа 3 минутаас илүүгүй хугацаагаар үг хэлж болно.

10.Санал гаргаж дууссаны дараа санал хураалт явуулна.

11.Зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураасны дараа төслийг бүхэлд нь батлах, эсэх асуудлаар санал хурааж, олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

12. Хуралдаанд асуудал оруулагч болон ажлын хэсэг хуралдаанаар хэлэлцэж байгаа асуудлын шийдвэрийн төслийг тусгайлан бэлдсэн дэлгэц\проектор\-ээр нийт оролцогчдод үзүүлж хэлэлцэж байгаа асуудлын шийдвэрийн төсөлд оруулахаар олонхын дэмжлэг авсан саналыг найруулан томьёолж төслийн эцсийн найруулгыг хийнэ.

13.Эцсийн найруулга хийсэн төслийг хуралдаанд уншиж сонсгон эцэслэн батлуулснаар тухайн асуудлын хэлэлцүүлэг дуусна.

**Ес. Санал хураалт явуулах журам**

1. Холбогдох хууль тогтоомжид санал хураалтыг нууцаар явуулж шийдвэрлэхээр зааснаас бусад тохиолдолд санал хураалтыг илээр явуулна. Ил санал хураалтыг гар өргөж явуулна.

2. Санал хураалтыг нэрээр явуулж болно. Нэрээр санал хураахад хуралдаан даргалагч, санал хураалтын дүнг төлөөлөгч нэг бүрээр танилцуулж протоколд тэмдэглүүлнэ.

3. Санал хураалтыг эхлээд бодлогын хорооны хурлаар дэмжсэн болон дэмжээгүй санал нэг бүрээр санал хураана. Санал хураалтыг “Бодлогын хорооны дэмжсэн \олонхын санал авсан\ саналыг дэмжих”, “Бодлогын хорооны дэмжээгүй \олонхын санал аваагүй\ саналыг дэмжих” гэсэн томьёоллоор явуулна.

4. Бодлогын хорооны хуралдаанаар дэмжсэн \олонхын санал авсан\ саналыг төлөөлөгчдийн олонх нь дэмжвэл уг санал зөвшөөрөгдөж батлагдсанд тооцож шийдвэрт тусгана.

5. Бодлогын хороо дэмжсэн \олонхын санал авсан\ санал Хурлын хуралдаан дээр төлөөлөгчдийн олонхын санал аваагүй тохиолдолд бодлогын хороо болон санал гаргасан төлөөлөгч нэг удаа тайлбар хийж болно.

6. Тайлбар хийсний дараа дахин нэг удаа санал хураалт явуулна.

7. Бодлогын хорооны хуралдаанаар дэмжээгүй \олонхын санал аваагүй\ саналыг төлөөлөгчдийн олонх нь дэмжээгүй тохиолдолд бодлогын хороо болон асуудал оруулагч этгээд тус бүр нэг удаа тайлбар хийж болно.

8. Тайлбар хийсний дараа дахин нэг удаа санал хураалт явуулна.

9. Бодлогын хорооны хуралдаанаар дэмжээгүйг \олонхын санал аваагүй\ төлөөлөгчийн олонх нь дэмжсэн тохиолдолд уг асуудлыг дахин авч үзэхгүй хасагдсанд тооцно.

10. Тухайн асуудлаар хуралдаан дээр төлөөлөгчдөөс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг төсөлд тусгах эсэх талаар санал хураана.

11. Хуралдаанд оролцсон төлөөлөгч нь санал хураалтад заавал оролцож тухайн асуудлыг зөвшөөрсөн, татгалзсан гэсэн хоёр саналын аль нэгийг өгнө.

12. Тухайн асуудаар санал хураалт явуулсны дараа санал хураалтад цөөнх болсон 3 хүртэл гишүүн тайлбар хэлж болно. Хэрэв цөөнх дахин санал хураалгахыг хүсвэл эхний санал хураалтаар олонхын дэмжлэг авсан томьёоллоор дахин санал хураалт явуулна. Эхний санал хураалтаар олонхын дэмжлэг авсан санал дахин олонхын санал авбал батлагдсанд тооцно. Харин 2 дахь санал хураалтад олонхын дэмжлэг авч чадаагүй бол 2 дахь санал хураалтад цөөнх болсон 3 хүртэл төлөөлөгч тайлбар хийж болно. Хэрэв 2 дахь санал хураалтад цөөнх болсон төлөөлөгчид дахин санал хураалгахыг хүсвэл дахин нэг удаа санал хурааж, олонхийн санал авсан томьёоллыг батлагдсанд тооцно.

13. Санал тэнцсэн тохиолдол бүрд дахин санал хураалт явуулна.

14. Хуралдаанд зориудаар оролцоогүй буюу орхиж гарсан тохиолдолд хуралдаанд оролцож эсрэг санал өгсөнд тооцно.

**Арав. Хариуцлага**

1.Энэхүү дэгийг зөрчсөн төлөөлөгч бусад оролцогчдод эхний удаа Хурлын дарга хуралдааны дэг сахихыг сануулна. Дахин зөрчвөл тухайн хуралдаанд дахин үг хэлэх, санал гаргах эрхийг нь хасна.

**Арван нэг. Хуралдааны шийдвэр хүчин төгөлдөр болох**

1.Хуралдааны шийдвэр нь хуралдаанаар эцэслэн батлагдаж, Хурлын дарга гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр болно.

2.Хуралдааны шийдвэрт тусгайлан заагаагүй бол хуралдааны шийдвэрийг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс нь дагаж мөрдөн биелүүлнэ.

3.Хурлын шийдвэрт Засаг дарга хориг тавьсан бол уг шийдвэрийг хуралдаанаар хэлэлцэж шийдвэрлэх хүртэл түр түдгэлзүүлнэ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 05 өдөр Дугаар 20 Сүхбаатар сум

**Журам батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.14 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд асуудал өргөн барих, шийдвэр гаргуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Нарийн бичгийн дарга /Э.Оюунболд/, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга /Ө.Сувдаа/ нарт даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ний

өдрийн 20 дугаар тогтоолын хавсралт

**АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН**

**ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНД АСУУДАЛ ӨРГӨН БАРИХ,**

**ШИЙДВЭР ГАРГУУЛАХ ЖУРАМ**

**Нэгдүгээр зүйл. Нийтлэг үндэслэл**

1.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаан /цаашид хурлын хуралдаан гэх/ болон Тэргүүлэгчдийн хуралдааныг товлон зарлах бэлтгэлийг хангах, хуралдаанд оруулах асуудлыг санаачлах, боловсруулах, өргөн барих, Хурлын шийдвэрийг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргүүлэх үйл ажиллагааны харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

**Хоёрдугаар зүйл. Хуралдааныг товлон зарлах**

1.Хурлын хуралдааныг Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2, 23.3-д зааснаар хуралдуулах ба 23.4-т зааснаар хуралдаан эхлэхээс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө хурлын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр зарлана.

2. Тэргүүлэгчдийн хуралдааныг хуралдаан болохоос 5-аас доошгүй хоногийн өмнө Хурлын даргын шийдвэрээр товлон зарлана. Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хойшлуулшгүй шуурхай хэлэлцэх шаардлагатай асуудал гарвал энэ хугацааг харгалзахгүй.

3.Хуралдаан зарлах тухай шийдвэрт хуралдааныг эхлэх цаг хугацаа, хуралдаан хийх газар, хэлэлцэх асуудлыг тодорхой заана.

4.Хурлын ажлын албанаас хуралдаан зарласан шийдвэрийг хурлын Төлөөлөгч, Тэргүүлэгчдэд нэн даруй зарлан мэдэгдэж, нийтэд мэдээлнэ.

**Гуравдугаар зүйл. Хуралдаанд асуудал оруулах**

1.Хуралдаанаар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тухайн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан асуудлыг хэлэлцэхээс гадна хуралдаанд асуудал санаачлан оруулах эрх бүхий этгээдээс санаачлан хуралд өргөн мөдүүлсэн аймгийн хурлын эрх хэмжээнд хамаарах нутаг дэвсгэрийн амьдралын ямар ч асуудлыг хэлэлцэж болно.

2.Хуульд зааснаар хурлын Төлөөлөгч, Тэргүүлэгчид, Бодлогын хороо, Засаг дарга хуралд хэлэлцүүлэхээр асуудал санаачлан оруулах эрхтэй.

3.Энэхүү журмын 3.2-д заасан асуудал оруулах эрх бүхий этгээдээр уламжлан Төрийн болон Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэн, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд асуудал хэлэлцүүлэхээр санал дэвшүүлж болно.

4.Хуралд асуудал санаачлан оруулж байгаа эрх бүхий этгээд нь хэлэлцүүлэх асуудлаа энэ журамд нийцүүлэн бэлтгэж хурлын хуралдаан болохоос ажлын 5-аас доошгүй хоногийн өмнө, Тэргүүлэгчдийн хуралдаан болохоос ажлын 3-аас доошгүй хоногийн өмнө Хурлын даргад өргөн барина.

**Дөрөвдүгээр зүйл. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг**

**боловсруулах, өргөн барих**

1. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал түүний шийдвэрийн төслийг боловсруулах, өргөн барих ажлыг доорх байдлаар зохион байгуулна. Үүнд:

1.1 Холбогдох хууль тогтоомж, Хурлын ажлын төлөвлөгөөнд аймгийн Засаг дарга хариуцан хуралдаанд оруулахаар заасан асуудал болон түүний шийдвэрийн төслийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын холбогдох бодлогын хэлтэс хариуцан боловсруулна.

1.2 Хурлын Тэргүүлэгч, Бодлогын хороо, төлөөлөгч хуралд асуудал санаачлан оруулах бол тухайн асуудал хариуцсан хэлтэс, газар, мэргэжлийн хүмүүс, хурлын ажлын албаны оролцоотойгоор боловсруулна.

1.3 Энэ зүйлийн 1.2-т заасан эрх бүхий этгээд аймгийн хөгжлийн бодлого, төсөв, санхүү, өмч хөрөнгөтэй холбоотой асуудал санаачлан оруулах бол Засаг даргад танилцуулан саналыг авсан байна.

1.4 Хурлын Төлөөлөгч, Тэргүүлэгч, Бодлогын хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, дотоод асуудалтай холбоотой асуудал шийдвэрийн төслийг хурлын Тэргүүлэгчид, ажлын алба хариуцан бэлтгэж хуралдаанд оруулна.

1.5 Шаардлагатай тохиолдолд хурлын Тэргүүлэгчид, Хурлын дарга, Засаг даргаас хурлын хуралдаан, Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал болон түүний шийдвэрийн төслийг боловсруулах, санал дүгнэлт гаргах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг томилон ажиллуулж болно.

1.6 Энэ зүйлийн 1.1, 1.3-т заасан хэлтэс, ажлын хэсгээс хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал болон түүний шийдвэрийн төслийг боловсруулах шатанд тухайн асуудалтай холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын саналыг авах бөгөөд тухайн байгууллагууд санал өгөх үүрэгтэй.

1.7 Бэлэн болсон төслийг хуралдаанд оруулах эрх бүхий этгээд энэ журмын 3.4-д заасан хугацаанд хурлын даргад өргөн барина.

**Тавдугаар зүйл. Хуралдаанаар хэлэлцэх асуудалд**

**тавигдах шаардлага**

1.Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал нь доорх шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

1.1 Хурлын эрх хэмжээнд багтах, энэ журмын дагуу бэлтгэгдэж, тогтоосон хугацаанд өргөн баригдсан байх.

1.2 Мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийг үндэслэн, үг үсэг, утга найруулгыг албан хэргийн стандарт шаардлагад нийцүүлэн боловсруулсан байх.

1.3 Орон нутгийн нөхцөл боломжид тулгуурлан, шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр, мэргэжлийн байгууллагын санал, дүгнэлт, нарийвчилсан тооцоо судалгаанд үндэслэн боловсруулсан байх.

1.4 Нийтийн эрх ашигт хамаарах болон захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон асуудалд Захиргааны ерөнхий хуулийн 6 дугаар бүлгийн холбогдох заалтуудын шаардлага, зохицуулалтуудыг хангасан байх.

1.5 Аймгийн Засаг даргаас болон түүний эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагаас уламжлан хэлэлцүүлэх асуудлыг аймгийн ЗДТГ нэгтгэн боловсруулж аймгийн Засаг даргын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн гарсан санал дүгнэлтийг тусгасан байх.

**Зургаадугаар зүйл. Өргөн барьсан асуудлыг**

**хэлэлцэх дараалал**

1.Хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр өргөн баригдсан асуудлыг дараах дарааллаар хэлэлцэнэ.

1.1 Өргөн баригдсан асуудлыг Хурлын дарга энэ журамд заасан шаардлага хангасан эсэхийг Хурлын ажлын албаар нягтлуулан хянуулж Тэргүүлэгчдийн хуралд оруулан хэлэлцүүлнэ.

1.2 Тэргүүлэгчдийн хуралдааны эрх хэмжээний асуудлыг Тэргүүлэгчид Хурлын нийтлэг дэгийн дагуу хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

1.3 Хурлын хуралдааны хэлэлцэх асуудлыг Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцэн Хурлын хуралдаанд оруулахаар шийдвэрлэсэн бол бодлогын хороонд шилжүүлнэ.

1.4 Асуудал санаачлан оруулагч нь Тэргүүлэгчдийн хуралдаан дээр олонхийн саналаар дэмжсэн саналыг төсөлд тусган боловсруулж бодлогын хороонд шилжүүлэхээс өмнө Хурлын даргад танилцуулна.

1.5 Хэлэлцэх асуудлыг бодлогын хороо энэ журмын Долоодугаар зүйлд заасны дагуу хуралдаанаараа хэлэлцэн санал, дүгнэлтээ гаргаж Хурлын хуралдаанд танилцуулна.

1.6 Хэлэлцэх асуудал түүний шийдвэрийн төслийг Хурлын хуралдаанаар эцэслэн хэлэлцэж шийдвэр гаргана.

1.7 Хурлын болон Тэргүүлэгчдийн хуралдаан, бодлогын хороодын хуралдаан бүр дээр тухайн асуудлыг хариуцан боловсруулсан хэлтсийн дарга, ажлын хэсгийн ахлагч, холбогдох байгууллагын дарга, захирал, эрхлэгч нар хүндэтгэн үзэх шалтаанаас бусад тохиолдолд заавал биечлэн оролцоно.

**Долоодугаар зүйл. Хуралдаанд оруулах асуудлыг**

**бодлогын хороогоор хэлэлцэх**

1.Тэргүүлэгчийн хуралдаанаар хэлэлцэж бодлогын хороогоор хэлэлцүүлэхээр шилжүүлсэн асуудлыг бодлогын хороо хуралдаанаараа хэлэлцэнэ.

2.Бодлогын хорооны хуралдаанд асуудлыг санаачлагч этгээд, ажлын хэсэг оруулж танилцуулна.

3.Бодлогын хороо асуудлыг зөвхөн өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд /эрхлэх асуудлыг холбогдох журмаар зохицуулна/хэлэлцэнэ.

4.Бодлогын хорооны гишүүд асуулт асууж, хариулт авч болно.

5.Бодлогын хорооны хуралдаан дээр гарсан зарчмын зөрүүтэй санал нэг бүр дээр санал хураана.

6.Санал хураалтаар Бодлогын хорооны гишүүдийн олонх нь дэмжсэн саналыг “бодлогын хороо дэмжсэн санал”, гишүүдийн олонх нь дэмжээгүй саналыг “бодлогын хороо дэмжээгүй санал” гэж үзнэ.

7.Бодлогын хороо дэмжсэн болон дэмжээгүй саналыг тус бүрд нь хурлын хуралдаанд оруулж танилцуулна.

**Наймдугаар зүйл. Хурлын техник зохион байгуулалтын**

**бэлтгэл хангах**

1. Хурлын хуралдаан болон Тэргүүлэгчдийн хуралдааны техник зохион байгуулалтын бэлтгэлийг Хурлын ажлын алба хариуцна.Үүнд:

а/ Хуралдааны зар хүргэх

б/ Хэлэлцэх асуудлын төслийг Төлөөлөгч, Тэргүүлэгчдэд цаасаар болон цахимаар урьдчилан хүргүүлэх

в/ Хуралдааны байр танхимыг бэлтгэх

г/ Шаардлагатай техник тоног төхөөрөмжийг бэлтгэх

2. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хуралдааны техник зохион байгуулалтын бэлтгэлийг хангах ажилд дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.

3. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь аймгийн Засаг даргаас болон түүний эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагаас уламжлан Хурлын хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр оруулж байгаа асуудал түүний шийдвэрийн төслийг Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцсний дараа Тэргүүлэгчдээс оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг тусган Хурлын төлөөлөгчдийн тоогоор хувилан олшруулж ажлын албанд хүлээлгэн өгнө.

4. Хурлын ажлын албанаас хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал түүний шийдвэрийн төслийг хуралдаан болохоос 1-ээс доошгүй хоногийн өмнө хурлын төлөөлөгчдөд хүргүүлнэ.

**Ес дүгээр зүйл. Хурлын шийдвэрийг**

**албажуулах, хүргүүлэх**

1.Ажлын алба хурлаас гарах шийдвэрийн утга найруулга, редакцийн засварыг албан хэрэг хөтлөлт, найруулга зүйн шаардлагад нийцүүлэн хянаж гаргана.

2.Хурлын шийдвэрийг тухайн хурал хуралдсанаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан ёсчилж баталгаажуулна.

3. Нийтийн эрх ашигт хамаарах хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийг Захиргааны ерөнхий хуулийн 64, 67 дугаар зүйлийн зохицуулалтыг хангах ажиллагааг хурлын ажлын алба хариуцан хэрэгжүүлнэ.

**4**.Хурлын дарга шийдвэрийг ёсчилж баталгаажуулснаас хойш ажлын 2 хоногт багтаан холбогдох хэлтэс, алба, сумдад цаасан болон цахим хэлбэрээр хүргэсэн байна.

**5**. Хурлын шийдвэрийг хугацаанд нь хүргэх ажлыг хурлын ажлын алба хариуцна.

**Аравдугаар зүйл. Хуралдааны тэмдэглэл, холбогдох**

**материалыг албажуулах**

1.Тэргүүлэгчдийн хурлын тэмдэглэлийг хуралдаан болсноос хойш ажлын 3 хоногт багтаан, Хурлын хуралдааны тэмдэглэлийг ажлын 5 хоногт багтаан албажуулна.

2.Хуралдааны материалыг ажлын 14 хоногт багтаан архивын нэгж болгон хадгална.

**Арваннэгдүгээр зүйл. Журам зөрчигсдөд хариуцлага тооцох**

1. Энэхүү журмын хэрэгжилтэнд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр саад учруулсан, удаашруулсан, зөрчсөн төрийн албан хаагчдад Төрийн албаны тухай хуулийн дагуу эрх бүхий албан тушаалтан хариуцлага тооцно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 05 өдөр Дугаар 21 Сүхбаатар сум

**Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны**

**тодотгосон төсөв батлах тухай**

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 34 дугаар зүйлийн 34.2.1, 56 дугаар зүйлийн 56.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 16, 18 дугаар зүйлүүдийг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** Аймгийн 2017 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын нэр төрөл, хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Сэлэнгэ аймгийн төсвийн орлого** | **ДҮН /мян.төг/** |
| **1,1** | **Аймгийн төсвийн татварын орлого** | | **12 503 327,2** |
| 1.1.1 | Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвар | 10 516 936,7 |
| 1.1.2 | Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татварын авлага | 428 578,5 |
| 1.1.3 | Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт | - 1 116 018,9 |
| 1.1.4 | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар | 850 000,0 |
| 1.1.5 | Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар | 570 000,0 |
| 1.1.6 | Улсын тэмдэгтийн хураамж | 129 506,0 |
| 1.1.7 | Газрын төлбөр | 392 719,0 |
| 1.1.8 | Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр | 731 605,9 |
| **1,2** | **Аймгийн төсвийн татварын бус орлого** | | **449 425,6** |
| 1.2.1 | Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон борлуулсны орлого | 23 125,6 |
| 1.2.2 | Хүү, торгуулийн орлого | 150 000,0 |
| 1.2.3 | Нэр зааж ангилагдаагүй бусад орлого | 229 300,0 |
| 1.2.4 | Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 47 000,0 |
| **1,3** | **Аймгийн төсөвт улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг** | | **49 497 242,1** |
| 1.3.1 | Улсын төсвөөс аймгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг | 3 041 502,3 |
| 1.3.2 | Улсын төсвөөс олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 2 139 639,4 |
| 1.3.3 | Улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 44 316 100,4 |
| **1,4** | **Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих** | | **824 492,8** |
| 1.4.1 | Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих | 690 000,0 |
| 1.4.2 | Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих /Орон нутгийн хөгжлийн сан/ | 134 492,8 |
| **1,5** | **Сумдаас төвлөрүүлэх орлого** | | **857 791,5** |
| 1.5.1 | Сумдаас төвлөрүүлэх орлого | 857 791,5 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | | **64 132 279,2** |

**Хоёр.** Аймгийн 2017 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллагын төвлөрүүлэх өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага** | | **ДҮН /мян.төг/** |
| **2,1** | **Засаг дарга** | | **47 000,0** |
|  | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 45 000,0 |
|  | Орон нутгийн өмчийн газар |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 2 000,0 |

**Гурав.** Аймгийн 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Төсвийн захирагч** | **ДҮН /мян.төг/** |
| **3,1** | **Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга** | | **411 367,9** |
| 3.1.1 | Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга | 411 367,9 |
| **3.2**. | **Засаг дарга** | | **13 711 512,6** |
| 3.2.1 | Засаг даргын Тамгын газар | 1 320 325,3 |
| 3.2.2 | Байгаль орчин аялал, жуулчлалын газар | 339 300,8 |
| 3.2.3 | Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал | 748 709,8 |
| 3.2.4 | Халамжийн сан | 7 861 327,6 |
| 3.2.5 | Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | 86 870,1 |
| 3.2.6 | Орон нутгийн өмчийн газар | 103 764,1 |
| 3.2.7 | Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө | 444 100,3 |
| 3.2.8 | Замын сангийн хөрөнгө оруулалт | 941 578,5 |
| 3.2.9 | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт | 1 586 976,1 |
| 3.2.10 | Нийтийн тээврийн татаас | 50 478,0 |
| 3.2.11 | Гэрэлтүүлгийн татаас | 117 750,0 |
| 3.2.12 | Ус хангамжийн татаас | 21 650,6 |
| 3.2.13 | Ахмадын хорооны дэмжлэг | 31 681,4 |
| 3.2.14 | Жолоочийн хариуцлагын даатгал | 57 000,0 |
| **3,3** | **Санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын болон орлогын шилжүүлэг** | | **50 009 398,7** |
| 3.3.1 | Сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэг | 3 419 166,1 |
| 3.3.2 | Аймгийн төсвийн байгууллагуудад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 2 234 607,2 |
| 3.3.3 | Сумдын төсвийн байгууллагуудад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 42 081 493,2 |
| 3.3.4 | Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардлыг санхүүжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 346 865,3 |
| 3.3.5 | Сумдын хот тохижуулах газрын зардлыг санхүүжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 378 370,6 |
| 3.3.6 | Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг | 754 250,4 |
| 3.3.7 | Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг | 794 645,9 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | | **64 132 279,2** |

**Дөрөв.** Аймгийн 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын хэмжээг **64 132 279.2** мянган төгрөгөөр баталсугай.

**Тав.** Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, замын сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт (барилга байгууламж, их засвар, тоног төхөөрөмж)-ын зардлын хэмжээг **2 528 554.6** мянган төгрөгөөр баталсугай.

**Зургаа.** Аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Сумын нэр** | **Санхүүгийн дэмжлэг /мян.төг/** |
| 1 | Алтанбулаг сум | 68 298,7 |
| 2 | Баруунбүрэн сум | 279 671,1 |
| 3 | Баянгол сум | 303 733,7 |
| 4 | Ерөө сум | - |
| 5 | Жавхлант сум | 244 417,5 |
| 6 | Зүүнбүрэн сум | 313 640,5 |
| 7 | Мандал сум | - |
| 8 | Орхон сум | 224 490,0 |
| 9 | Орхонтуул сум | 296 693,9 |
| 10 | Сайхан сум | 178 090,0 |
| 11 | Сант сум | 200 218,9 |
| 12 | Сүхбаатар сум | 302 657,3 |
| 13 | Түшиг сум | 153 923,5 |
| 14 | Хушаат сум | 218 721,3 |
| 15 | Хүдэр сум | - |
| 16 | Цагааннуур сум | 243 742,0 |
| 17 | Шаамар сум | 390 867,7 |
|  | **Нийт дүн** | **3 419 166,1** |

**Долоо.** Сумын төсвөөс аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Сумын нэр** | **Төвлөрүүлэх орлого /мян.төг/** |
| 1 | Хүдэр сум | 857 791,5 |
|  | **Нийт дүн** | **857 791,5** |

**Найм.** Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Сумын нэр** | **Орлогын шилжүүлэг /мян.төг/** |
| 1 | Алтанбулаг сум | 22 020,3 |
| 2 | Баруунбүрэн сум | 75 548,1 |
| 3 | Баянгол сум | 23 696,6 |
| 4 | Ерөө сум | 25 767,2 |
| 5 | Жавхлант сум | 28 696,8 |
| 6 | Зүүнбүрэн сум | 46 978,1 |
| 7 | Мандал сум | 45 046,4 |
| 8 | Орхон сум | 35 197,3 |
| 9 | Орхонтуул сум | 63 125,6 |
| 10 | Сайхан сум | 65 077,7 |
| 11 | Сант сум | 43 377,2 |
| 12 | Сүхбаатар сум | 60 381,8 |
| 13 | Түшиг сум | 63 517,9 |
| 14 | Хушаат сум | 49 340,8 |
| 15 | Хүдэр сум | 26 341,4 |
| 16 | Цагааннуур сум | 73 042,3 |
| 17 | Шаамар сум | 47 490,4 |
|  | **Нийт дүн** | **794 645,9** |

**Ес.** Аймгийн төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд сумдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сумын нэр** | | **Хүүхдийн цэцэрлэг** | | **Ерөнхий боловсролын сургууль** | | **Соёлын байгууллага** | **Эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг** | **Биеийн тамир, спортын байгууллага** | **Хүүхэд хамгаалал, газрын кадастр** |
| 1 | Алтанбулаг | | 598 637,7 | | 858 248,4 | | 65 308,2 | 331 042,6 |  |  |
| 2 | Баруунбүрэн | | 323 676,2 | | 703 892,2 | | 63 697,6 | 270 184,5 | 26 360,0 |  |
| 3 | Баянгол | | 524 338,9 | | 1 078 457,8 | | 62 314,4 | 320 718,4 | 42 522,9 |  |
| 4 | Ерөө | | 565 201,7 | | 1 337 557,2 | | 136 344,7 | 526 612,0 | 23 602,8 |  |
| 5 | Жавхлант | | 231 745,0 | | 495 587,5 | | 69 050,2 | 220 816,4 |  |  |
| 6 | Зүүнбүрэн | | 277 746,7 | | 675 113,1 | | 73 104,2 | 223 236,4 |  |  |
| 7 | Мандал | | 2129242,2 | | 4 791 505,3 | | 655 820,8 | 831 829,5 | 148 733,3 | 135178,8 |
| 8 | Орхон | | 183 039,7 | | 444 247,1 | | 76 528,6 | 233 881,1 |  |  |
| 9 | Орхонтуул | | 230 093,4 | | 943 047,8 | | 77 469,8 | 417 694,2 |  |  |
| 10 | Сайхан | | 1418309,2 | | 2 060 949,8 | | 367 534,8 | 230 403,4 | 29 304,3 |  |
| 11 | Сант | | 186 020,1 | | 615 297,2 | | 64 510,0 | 221 317,0 |  |  |
| 12 | Сүхбаатар | | 2593590,7 | | 5 119 422,5 | | - | 286 157,2 |  |  |
| 13 | Түшиг | | 261 823,4 | | 527 750,7 | | 67 319,0 | 205 785,9 |  |  |
| 14 | Хушаат | | 211 583,1 | | 444 559,8 | | 64 821,1 | 194 093,1 |  |  |
| 15 | Хүдэр | | 275 346,6 | | 722 130,6 | | 58 812,3 | 228 198,8 |  |  |
| 16 | Цагааннуур | | 396 195,9 | | 1 008 652,4 | | 59 484,4 | 319 121,8 | 101 950,4 |  |
| 17 | Шаамар | | 801 142,2 | | 939 857,5 | | 142 351,5 | 434 267,2 |  |  |
| **Сумын дүн** | | | **11207732,7** | | **22 766 276,9** | | **2 104 471,6** | **5 495 359,5** | **372 473,7** | **135178,8** |
| 1 | | Сэлэнгийн долгио | | | | | 555 696,1 |  |  |  |
| 2 | | Номын сан | | | | | 160 600,6 |  |  |  |
| 3 | | Музей | | | | | 157 899,1 |  |  |  |
| 4 | | Биеийн тамир спортын газар | | | | | | | 515 595,6 |  |
| 5 | | Спорт сургууль | | | 456 760,6 | |  |  |  |  |
| 6 | | Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар | | | | | | | | 225749,7 |
| 7 | | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс | | | | | | | | 162305,5 |
| **Аймгийн дүн** | | | |  | | **456 760,6** | **874 195,8** | - | **515595,6** | **388055,2** |
| **НИЙТ ДҮН** | | | | **11207732,7** | | **23 223 037,5** | **2 978 667,4** | **5 495 359,5** | **888 069,3** | **523234,0** |

**Арав.** Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоо болон хэмжээний үзүүлэлтийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

**Арван нэг.** Аймгийн орон нутгийн төсөвийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

**Арван хоёр.** Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

**Арван гурав.** Аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

**Арван дөрөв.** Энэ тогтоолын хүрээнд төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд байнгын хяналт тавьж, төсвийн хуримтлагдсан өр, авлагыг бууруулж, шинээр үүсгэхгүй ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

**Арван тав.** Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 42.2 заалтын дагуу төсөвтөө зохицуулалт хийж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргилд/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн  21 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,** | | | | | | | |
| **хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоо болон хэмжээний үзүүлэлт** | | | | | | | |
| **Д/д** | **Төсвийн эрх захирагч нар, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр** | | **Хүрэх үр дүн** | | | **Зарцуулах төсөв** | |
| **Чанар** | | **Тоо** |
| **1** | **Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга** | | | | | | |
| 1,1 | Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагаа | МУ-ын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирлагын тухай хууль болон Төсвийн тухай хуульд заасан ИТХ-ын чиг үүргийг цаг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлнэ. | | | Хуралдаан төлөвлөсөн хугацаанд үр дүнтэй зохион байгуулагдсан байна. | 411,4 | |
| **2** | **Аймгийн Засаг дарга** | | | | | | |
| 2,1 | **Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ** | | | | | | |
| 2.1.1 | Засаг даргын ажлын алба | Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн эдийн засаг нийгмийн чадавхийг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шударга, шуурхай хүргэж, ил тод байдалд шинэчлэл хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж үнэлэмжийг дээшлүүлнэ. | | | Орон нутгийн эдийн засаг бэхжиж иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | 1 320,3 | |
| 2.1.2 | Орон нутгийн нөөц хөрөнгө | Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан орон нутгийн нөөц хөрөнгийг захиран зарцуулах журмыг хэрэгжүүлэх. | | | ИТХ-аар батлагдсан хөрөнгөөр байгалийн гамшиг ослын үр дагаврыг бууруулна. | 404,1 | |
| 2.1.4 | Орон нутгийн өмчийн газар | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хууль болон холбогдох хууль, журам хэрэгжсэн байна. | | | Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлнэ. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээг чанартай зохион байгуулна. | 103,8 | |
| **2,2** | **Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ** | | | | | **748,7** | |
| 2.2.1 | Ерөө сумын ашиглалтын бүсийн ойн санд ой зохион байгуулалтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | | Ойн сангийн нөөц тодорхой болж ойн аж ахуйн арга хэмжээг зөв төлөвлөх | 326084 га | 104,1 | |
| 2.2.2 | Ойн алба, санхүүд зөөврийн компьютер | | | Одоо ашиглаж байгаа нь ашиглалтын хугацаа дууссан. Ажлын шаардлага хангахгүй байгаа. | 2 | 3,0 | |
| 2.2.3 | Хувилагч машин, хэвлэгч принтер авах | | | Одоо ашиглаж байгаа нь ашиглалтын хугацаа дууссан. Ажлын шаардлага хангахгүй байгаа. | 4 хэвлэгч,1 хувилагч | 3,2 | |
| 2.2.4 | Ойжуулалтын ажлыг 200 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | | Мод бэлтгэсэн болон ой хээрийн түймэр, ойн хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн талбай багасч, ойн сангийн талбайн хэмжээ нэмэгдэнэ. | 200 га | 139,0 | |
| 2.2.5 | Бүх нийтээр мод тарих ажлыг Сүхбаатар сумын хэмжээнд зохион байгуулах, арчлан хамгаалах, хашаажуулах | | | Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдэнэ. | 2 удаа | 40,0 | |
| 2.2.6 | Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Бугант тосгон, Хушаат сумдад бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | 2 удаа | 5,0 | |
| 2.2.7 | Баруунбүрэн, Орхон, Орхонтуул, Рашаант тосгон,Сант сумдад бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | 2 удаа | 5,0 | |
| 2.2.8 | Шаамар, Зүүнбүрэн, Дулаанхаан тосгон, Цагааннуур, Түшиг сумдад бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | 2 удаа | 5,0 | |
| 2.2.9 | Мандал, Түнхэл тосгон, Баянгол сумдад бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | 2 удаа | 3,0 | |
| 2.2.10 | Жавхлант, Сайхан сум, Номгон тосгонд бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | 2 удаа | 3,0 | |
| 2.2.11 | Нөхөрлөлүүдэд сумын болон сум дундын Ойн ангиудыг түшиглэн үзүүлэх сургалт зохион байгуулах | | | Нөхөрлөлүүд мэдээлэлтэй болж, үйл ажиллагаа дээшилнэ. | 4 удаа | 8,0 | |
| 2.2.12 | Ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг Баруунбүрэн /5000 га/, Мандал /7000 га/ сумдад мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | | Хөнөөлт шавжийн тархалт, хөнөөл буурна | 12000 га | 60,0 | |
| 2.2.13 | Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх, сургалт сурталчилгааг аймгийн ОБГ-тай хамтран зохион байгуулах | | | Ой, хээрийн түймрийн тоо багасна. | 2 удаа | 3,0 | |
| 2.2.14 | Булаг шандны эхийг хамгаалан усны ундрагыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | | булаг шандын ундрага нэмэгдэнэ | 5 | 10,0 | |
| 2.2.15 | Байгалийн ургамлын аймгийн тооллого, зураглалыг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх, ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь шалгаж хүлээн авах | | | Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар ашиглах ургамлын хэмжээг бодитой төлөвлөнө. | 17 сум | 30,0 | |
| 2.2.16 | Сүхбаатар сумын хот тохижилтонд шаардлагтай, хог тээвэрлэх олон үйлдэлт компактор авах | | | Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн менежмент сайжирна. | 1 удаа | 60,0 | |
| 2.2.17 | Аймгийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж батлуулах /судалгааны ажил/ | | | Орон нутгийн хөгжлийн болон аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварын түвшинг тодорхойлно. Судалгааны ажлууд хийгдэнэ | 1 удаа | 15,0 | |
| 2.2.18 | Байгаль хамгаалагчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах | | | 2016 онд хийсэн ажлаа дүгнэж цаашид хийх ажлаа төлөвлөнө. | 1 удаа | 5,0 | |
| 2.2.19 | Ерөө сумын Ялбаг орчимд цагдаа, байгаль орчны хамтарсан хяналтын пост ажиллуулах | | | 1 мотоцикль, шатахуун, томилолт, байр, хоол / 3 хүн 180 хоног ажиллана./ | 6 сар | 8,0 | |
| 2.2.20 | Ерөө сумын Могойн даваа орчимд цагдаа, байгаль орчны хамтарсан хяналтын пост ажиллуулах | | | 1 мотоцикль, шатахуун, томилолт, байр, хоол / 3 хүн 180 хоног ажиллана./ | 6 сар | 8,0 | |
| 2.2.21 | Жавхлант сумын Шарын голын гүүрний орчим цагдаа, байгаль орчны хамтарсан хяналтын пост ажиллуулах | | | 1 мотоцикль, шатахуун, томилолт, байр, хоол / 3 хүн 180 хоног ажиллана./ | жилдээ | 10,0 | |
| 2.2.22 | Сумдын байгаль хамгаалагчдын цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал | | |  | жилдээ | 134,1 | |
| 2.2.23 | Хил дамнасан түймрээс хамгаалах зорилгоор улсын хилийн дагуу Алтанбулаг, Түшиг сумдын нутагт байгуулсан харлуулсан зурвасны арчилгааны зардал /20м өргөн, 112.5км зурвасыг хавар намар 2 удаа/ | | | Хил дамнан орж ирэх түймрийн тоо багасна | 2 удаа | 10,0 | |
| 2.2.24 | Сумын болон сум дундын ойн ангиудаар биотехникийн арга хэмжээг агнуурын бүс нутгуудад авч хэрэгжүүлэх | | | Агнуурын амьтдын амьдрах таатай орчин бий болно. | 1 удаа | 5,0 | |
| 2.2.25 | Ашигт малтмал ашигласны улмаас эвдрэлд орж, нөхөн сэргээлгүй орхигдсон газрын тооллого хийх | | | Аймгийн хэмжээнд эвдэрсэн газрын судалгаатай болно | Аймгийн хэмжээнд | 10,0 | |
| 2.2.26 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хөдөө ажиллах авто машин авах | | | Ажлын хүртээмж сайжирна | 1 | 57,0 | |
| 2.2.27 | Жавхлант сумын цөлжилт, элсний нүүдлээс хамгаалсан хамгаалалтын зурвас байгуулах | | | Цөлжилтөнд өртсөн талбайн хэмжээ багасч, элсний нүүлт хязгаарлагдана. | 5 га | 5,3 | |
| **3** | **Улсын төсвөөс авах тусгай зориулалтын шилжүүлгээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ** | | | | | | |
| 3,1 | Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ | | | Хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлж, сурах орчинг сайжруулан, авьяас чадварыг хөгжүүлнэ. | СӨБ-д 6509 ххүхэд, СӨБ-ын хувилбарт сургалтанд 1195 хүүхэд хамрагдана | 11 207,7 | |
| 3,2 | Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ | | | Сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлж, сурч боловсрох орчныг сайжруулан, чанартай хоолоор үйлчилнэ. | Хүүхдэд ая тухтай орчин бүрдүүлж /хоол, байр/ үйлчилнэ. | 23 223,0 | |
| 3,3 | Соёлын үйлчилгээ | | | Иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | Урлаг соёл, музей, номын сангаар үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | 2 978,7 | |
| 3,4 | Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ | | | Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тасралтгүй, чанартай хүртээмжтэй үзүүлэх боломж бүрдэнэ. | Хяналт сайжирч, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, үйлчилгээнд хамрагдагсдыг нэмэгдүүлж, өвчлөл эндэгдэл буурна. | 5 495,4 | |
| 3,5 | Спортын бодлого, үйл ажиллагаа | | | Биеийн тамирын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ. | Иргэд, хүүхдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх, спортын олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж, соёлын үйлчилгээ, үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 888,1 | |
| 3,6 | Газрын харилцаа, кадастрын үйлчилгээ | | | Газрын шинэтгэлийн бодлогыг эрчимжүүлнэ. | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэнэ. | 225,7 | |
| 3,7 | Гэр бүл, залуучууд болон хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ | | | Гэр бүлийн болон хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын хөтөлбөрүүдийг хугацаанд нь хэрэгжүүлж, хяналт, дүн шинжилгээ хийж, орон нутгийн бодлогод тусгаж ажиллана. | Гэр бүл, хүүхдийн хөгжил, оролцооны хөтөлбөр, стратегийг орон нутагт хэрэгжүүлж, орон нутгийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн талаарх бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэхэд хүүхэд, олон нийтийн оролцоог 80 хувьд хүргэж ажиллана. | 297,5 | |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн  21 дүгээр то гтоолын 2 дугаар хавсралт |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аймгийн орон нутгийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд** | | | | | |
| **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,** | | | | | |
| **барилга байгууламжийн жагсаалт** | | | | | |
| **Д/д** | **Төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадал байршил** |  | **Эхлэх дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | **2017 онд санхүүжих дүн** |
| **1** | **ЗАСАГ ДАРГА** | 1 |  | **2 301 310,2** | **1 626 976,1** |
| **1,1** | **Хөрөнгө оруулалт** | 2 |  | **912 110,1** | **307 776,0** |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | 3 |  | **912 110,1** | **307 776,0** |
| 1.1.1 | Баянгол сумын хүүхэд хөгжлийн төвийн барилгын үлдэгдэл санхүүжилт | 4 | 2016-2017 | 619 247,1 | 20 000,0 |
| 1.1.2 | Зүүнбүрэн сумын сургуульд мэдээлэл зүйн кабинет байгуулах | 5 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.3 | Сүхбаатар сумын барилгын 27 дугаар байрыг хэрэглээний халуун усны шугаманд холбох | 6 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.4 | Шаамар сумын шинэ цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбай байгуулж, хашаа барих | 7 | 2016-2017 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 1.1.5 | Шаамар сумын Дулаанхан тосгонд явган хүний зам барих | 8 | 2016-2017 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 1.1.6 | Орхонтуул сумын Рашаант тосгоны 2 дугаар сургуулийн тоног төхөөрөмж шинэчлэлт | 9 | 2016-2017 | 26 600,0 | 26 600,0 |
| 1.1.7 | Сант сумын сургуулийн зааланд тоног төхөөрөмж авах | 10 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.8 | Сайхан суманд ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж тавих | 11 | 2016-2017 | 26 800,0 | 26 800,0 |
| 1.1.9 | Түшиг сумын эмнэлэгт түргэн тусламжийн машин авах | 12 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.10 | Орхонтуул сумын Рашаант эмнэлэгт түргэн тусламжийн машин авах | 13 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.11 | Цагааннуур сумын сургуулийн гал тогоонд тоног төхөөрөмж авах | 14 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.12 | Жавхлант сумын соёлын төвд хөгжим хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж авах | 15 | 2016-2017 | 29 076,0 | 29 076,0 |
| 1.1.13 | Алтанбулаг сумын 64 айлын нийтийн орон сууцны дотор сантехник засвар | 16 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.14 | Баруунбүрэн сумын сургуулийн дотуур байрны барилгын засвар | 17 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.15 | Орхонтуул сумын халаалтын зуухны засвар | 18 | 2016-2017 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 1.1.16 | Хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөлд сансрын холбооны антен авах | 19 | 2016-2017 | 8 387,0 | 3 300,0 |
| **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | 20 |  | **520 000,0** | **450 000,0** |
| 1.1.16 | Жавхлант суманд цэнгэлдэх хүрээлэн барих | 21 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.17 | Жавхлант суманд морь барианы талбай байгуулах | 22 | 2017-2017 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1.18 | Хушаат суманд цэнгэлдэх хүрээлэн барих | 23 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.19 | Хушаат суманд морь барианы талбай байгуулах | 24 | 2017-2017 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1.20 | Сүхбаатар сумын 3-н замын уулзвар, атарчдын дурсгалын хөшөө босгох | 25 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.1.21 | Цэнхэрийн 19, 20-р байрны гадна тохижилт, зам өргөтгөх | 26 | 2017-2017 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 1.1.22 | Шаамар сумын 18-р цэцэрлэгийн хашаа барих | 27 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.23 | Сүхбаатар сумын 7-р баг төмөр замын байруудыг хэрэглээний халуун усаар хангах зорилгоор зуух угсрах | 28 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.24 | Сүхбаатар сумын 7-р багийн дулаан хуваарилах төвийн засвар | 29 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.25 | Дулаанхан тосгоны Захирагчийн албаны барилгын зураг төсвийн үнэ | 30 | 2017-2017 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1.26 | Орхон Сэлэнгийн бэлчирт үерийн хамгаалалтын далан барих | 31 | 2017-2017 | 120 000,0 | 50 000,0 |
| **1,2** | **Тоног төхөөрөмж** | 32 |  | **369 280,0** | **369 280,0** |
| 1.2.1 | Хилийн цэргийн 0243-р ангид моторт завь худалдан авах | 33 | 2017-2017 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 1.2.2 | Усан спортын төвд хүүхдийн сургалтын зам худалдан авах | 34 | 2017-2017 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| 1.2.3 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж авах | 35 | 2017-2017 | 9 800,0 | 9 800,0 |
| 1.2.4 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны уулзалтын өрөөг тохижуулах | 36 | 2017-2017 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 1.2.5 | Сэлэнгийн долгио чуулгад тайзны гэрэлтүүлэг авах | 37 | 2017-2017 | 47 280,0 | 47 280,0 |
| 1.2.6 | Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт автомашин авах | 38 | 2017-2017 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| 1.2.7 | Сүхбаатар сумын 4-р цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл авах | 39 | 2017-2017 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 1.2.8 | Сүхбаатар суманд нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус авах | 40 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.2.9 | Аймагт зөөврийн тайз, гэрэлтүүлэг авах | 41 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.10 | Сүхбаатар сумын 1-р сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл | 42 | 2017-2017 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.2.11 | Сүхбаатар сумын 5-р сургуулийн уурын зуухны тогоо шинэчлэх | 43 | 2017-2017 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 1.2.12 | Орхонтуул сумын Засаг дарга автомашин авах | 44 | 2017-2017 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1.2.13 | Сүхбаатар сумын 4-н багт ухаалаг худгийн тоног төхөөрөмж суурилуулах | 45 | 2017-2017 | 48 000,0 | 48 000,0 |
| 1.2.14 | ИТХ-ын Төлөөлөгчдөд iPad худалдан авах | 46 | 2017-2017 | 57 000,0 | 57 000,0 |
| 1.2.15 | Сүхбаатар суманд хогийн пункер авах | 47 | 2017-2017 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.2.16 | Аймгийн Прокурорын газарт архивын шүүгээ авах | 48 | 2017-2017 | 4 800,0 | 4 800,0 |
| 1.2.17 | Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасагт тоног төхөөрөмж худалдан авах | 49 | 2017-2017 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.2.18 | Сүхбаатар суманд хог хураамжийн бүртгэл, тооцооны программ авах | 50 | 2017-2017 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| **1,3** | **Их засвар** | 51 |  | **469 920,1** | **469 920,1** |
| 1.3.1 | Биеийн тамир спортын газрын барилгын их засвар | 52 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.3.2 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт засвар, автомашины засвар | 53 | 2017-2017 | 27 056,6 | 27 056,6 |
| 1.3.3 | Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дээврийн их засвар | 54 | 2017-2017 | 73 883,5 | 73 883,5 |
| 1.3.4 | Гэрэлт хөшөөний засварын ажил, гэрэлтүүлэг, нийтийн бие засах газар барих | 55 | 2017-2017 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 1.3.5 | Цагаан эрэг цогцолборын засвар | 56 | 2017-2017 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 1.3.6 | Баруунбүрэн сумын эмнэлгийн засвар | 57 | 2017-2017 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1.3.7 | Сүхбаатар самбарын засвар | 58 | 2017-2017 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 1.3.8 | Сүхбаатар сумын 5-р багт тоглоомын талбай байгуулах | 59 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.9 | Сүхбаатар сумын шарын 11,12, 13-р байрны дунд тоглоомын талбай байгуулах | 60 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.10 | Сүхбаатар сумын 4-р сургууль спорт заалны засвар | 61 | 2017-2017 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1.3.11 | Сүхбаатар сумын 1-р сургуулийн дотуур байрны засвар | 62 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.12 | Сүхбаатар сумын Спорт сургуулийн сантехник засвар | 63 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.13 | Алтанбулаг гаалийн шалган нэвтрүүлэх байрны нийтийн бие засах өрөөний тохижилт /орох, гарах/ | 64 | 2017-2017 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 1.3.14 | Статистикийн хэлтсийн автомашины засвар | 65 | 2017-2017 | 1 980,0 | 1 980,0 |
| 1.3.15 | Сэлэнгийн долгио чуулгын гадна треас өргөтгөх | 66 | 2017-2017 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| 1.3.16 | Хушаат сумын сургуулийн дээвэр засвар | 67 | 2017-2017 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| 1.3.17 | Сүхбаатар сумын 7-р багийн 60 айлуудын дунд тоглоомын талбай байгуулах | 68 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.18 | Ерөө сумын 1-р багт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах | 69 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| **ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ** | | 70 |  | **30 000,0** | **30 000,0** |
| 2.1.1 | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх | 71 | 2017-2017 | 30 000,0 | 30 000,0 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | 72 |  | **2 301 310,2** | **1 626 976,1** |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн  21 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд** | | | | | |
| **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,** | | | | | |
| **барилга байгууламжийн жагсаалт** | | | | | |
| **Д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил** |  | **Эхлэх, дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | **2017 онд санхүүжих дүн** |
| **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | 1 |  | **1 395 639,9** | **754 250,4** |
| **1** | **ЗАСАГ ДАРГА** | 2 |  | **1 345 639,9** | **704 250,4** |
| **1,1** | **Хөрөнгө оруулалт** | 3 |  | **1 140 000,0** | **498 610,5** |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | 4 |  | **760 000,0** | **118 610,5** |
| 1.1.1 | Усан бассейны дулааны шугамын ажил /Шинээр баригдсан сургууль хүртэл дулааны шугам/ | 5 | 2013-2017 | 700 000,0 | 59 026,3 |
| 1.1.2 | Сайхан сумын олимп таеквондогийн Мараната клубын барилгын гадна дотно сантехникийн ажил | 6 | 2016-2017 | 60 000,0 | 59 584,2 |
| **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | 7 |  | **380 000,0** | **380 000,0** |
| 1.1.5 | Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн саравчийг гүйцээж стандарт таримал зүлэгтэй хөл бөмбөгийн талбай байгуулах | 8 | 2017-2017 | 327 000,0 | 327 000,0 |
| 1.1.8 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэгт томограф аппарат суурилуулах, тээвэрлэх | 9 | 2017-2017 | 53 000,0 | 53 000,0 |
| **1,2** | **Тоног төхөөрөмж** | 10 |  | **125 639,9** | **125 639,9** |
| 1.2.1 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн эрчимт эмчилгээний тасагт тоног төхөөрөмж авах | 11 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.2.2 | Сайхан суманд нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус авах | 12 | 2017-2017 | 45 639,9 | 45 639,9 |
| **1,3** | **Их засвар** | 13 |  | **80 000,0** | **80 000,0** |
| 1.3.2 | Орхон сумын сургуулийн дээвэр засвар | 14 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| **ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ** | | 15 |  | **50 000,0** | **50 000,0** |
| 2.1.1 | Баяр наадам зохион байгуулах зардал | 16 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| **СУМДАД ХУВААРИЛАГДАХ ДҮН** | | 17 |  | **1 144 721,7** | **794 645,9** |
| **СУУРЬ ЗАРЛАГА САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ДҮН** | | 18 |  | **725 235,9** | **725 235,9** |
|  | **НИЙТ ДҮН** | 19 |  | **3 265 597,5** | **2 274 132,2** |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн  21 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд** | | | | | | |
| **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,** | | | | | | |
| **барилга байгууламжийн жагсаалт** | | | | | | |
| **Д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил** |  | **Эхлэх, дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | **2017 онд санхүүжих дүн** |
| **ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | | | | |
| **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | 1 |  | **1 884 052,9** | **941 578,5** |
| **1** | **Засаг дарга** | 2 |  | **1 884 052,9** | **941 578,5** |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | 3 |  | **1 035 474,4** | **221 098,9** |
| 1.1.1 | Ерөө бүсийн зам засвар | 4 | 2015-2017 | 154 450,0 | 2 000,0 |
| 1.1.2 | Сүхбаатар сум Нэгдсэн эмнэлгийн зам засвар | 5 | 2015-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.3 | Гэр бүлийн ордны гадна авто зогсоол | 6 | 2016-2017 | 50 000,0 | 10 276,0 |
| 1.1.4 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс 1 дүгээр сургууль хүртэл хайрган хучилттай зам болон зогсоол барих | 7 | 2016-2017 | 79 114,3 | 15 822,9 |
| 1.1.5 | Сүхбаатар сумын 4 дүгээр багт хайрган хучилттай зам тавих | 8 | 2016-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.6 | Цагааннуур сумын төвд 1.3 км хатуу хучилттай зам тавих | 9 | 2016-2017 | 651 910,1 | 93 000,0 |
| **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | 10 |  | **508 578,5** | **380 479,6** |
| 1.1.7 | Сүхбаатар сумын дотор хайрган хучилттай зам, талбайг асфальт бетоноор хучих | 11 | 2017-2017 | 173 000,0 | 44 901,1 |
| 1.1.8 | Сүхбаатар сумын Партизаны талбайн зам, авто зогсоол байгуулах | 12 | 2017-2017 | 246 250,0 | 246 250,0 |
| 1.1.9 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дотор зам засвар | 13 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.1.10 | Сүхбаатар сумын цэнхэрийн 15, 16-р байрны авто зогсоол байгуулах | 14 | 2017-2017 | 39 328,5 | 39 328,5 |
| **1.2.** | **Их засвар** | 15 |  | **340 000,0** | **340 000,0** |
| 1.2.1 | Алтанбулаг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 16 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.2 | Баруунбүрэн сумын зам засвар, гүүр барих | 17 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.3 | Баянгол сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 18 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.4 | Ерөө сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 19 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.5 | Зүүнбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 20 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.6 | Мандал сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 21 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.7 | Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 22 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.8 | Орхонтуул сумын гудамж, замын гэрэлтүүлэг | 23 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.9 | Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 24 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.10 | Сайхан сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 25 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.11 | Сүхбаатар сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 26 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.12 | Жавхлант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 27 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.13 | Түшиг сумын замын гэрэлтүүлэг засвар | 28 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.14 | Хүдэр сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 29 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.15 | Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 30 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.16 | Цагааннуур сумын зам засвар | 31 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.17 | Шаамар сумын замын гэрэлтүүлэг, тэмдэг тэмдэглэгээ | 32 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | 33 |  | **1 884 052,9** | **941 578,5** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 05 өдөр Дугаар 22 Сүхбаатар сум

**“Сэлэнгэ-Энерго” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн**

**тооцоот үйлдвэрийн газрын талаар авах**

**зарим арга хэмжээний тухай**

Сэлэнгэ аймгийн төв Сүхбаатар хотыг дулаан, хэрэглээний усаар хангадаг “Сэлэнгэ-Энерго” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны доголдлыг арилгах, өр зээлийн хэмжээг багасган, санхүүгийн чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргаас оруулсан саналыг хэлэлцээд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “б”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, Аудитын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.5 дах заалт, Аймгийн Аудитын газрын дүгнэлтийг тус тус үндэслэнаймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Сэлэнгэ аймгийн төв Сүхбаатар хотыг дулаан, хэрэглээний усаар хангадаг “Сэлэнгэ-Энерго” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны доголдлыг арилгах, өр зээлийн хэмжээг багасган, санхүүгийн чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2004-2008 онуудад аймгийн төсвөөс урьдчилгаагаар олгож нүүрс, ус, цахилгааны төлбөрт зарцуулсан 744 462 230 төгрөгийн өр, авлагыг хүчингүй болгож төсвийн алдагдалд тооцсугай.

2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 35, 2011 оны 69 дүгээр тогтоолуудыг хүчингүй болгосугай.

3.“Сэлэнгэ-Энерго” Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дулааны станцын технологийн шинэчлэл, бүтэц, зохион байгуулалт, үйлчилгээний үнэ тарифын өөрчлөлтийн асуудлаар тусгайлан бодлого боловсруулж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 05 өдөр Дугаар 23 Сүхбаатар сум

**Журам батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “г” дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Сэлэнгэ Олон Улсын худалдааны төвийн талбай түрээслүүлэх журмыг 1 дүгээр хавсралтаар, худалдааны төвийн талбайг түрээслэх төлбөрийн хэмжээг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2. Энэхүү журмыг 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлж ажиллахыг “Сэлэнгэ үйлчилгээ” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дарга /О.Баатарцогт/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Төлөөлөгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны

өдрийн 23 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

**“СЭЛЭНГЭ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ ТӨВ”-Д   
 ТАЛБАЙ ТҮРЭЭСЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ**

**Нэг. Журмын зорилго**

Сэлэнгэ Олон Улсын Худалдааны төвийг удирдлага, зохицуулалтаар хангаж худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг хувь хүн, хуулийн этгээд аж ахуй нэгжид талбай түрээслүүлэх, гэрээ хийх, худалдаа үйлчилгээг ард иргэдэд хүргэх, үйлчлэх, үйлчлүүлэх зэрэг харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.

**Хоёр. Журмыг хэрэгжүүлэгч**

Журмын хэрэгжилтийг хангагч нь “Сэлэнгэ үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ /талбай түрээслүүлэгч/ нөгөө талаас үйлчлүүлэгч, бизнес эрхлэгч /цаашид “талбай түрээслэгч” гэх/ байна.

**Гурав. Сэлэнгэ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ /талбай түрээслүүлэгч/-ийн эрх үүрэг**

3.1 Сэлэнгэ олон улсын худалдааны төвийн дотоод журмыг мөрдүүлж ажиллана.

3.2 Худалдааны төвд тохижилт, үйлчилгээ хийх, хамгаалах бөгөөд тохижилт, үйлчилгээ үзүүлэх хамгаалах ажил үүргийг гүйцэтгэхтэй холбогдсон зардал, бусад асуудлыг аймгийн Засаг даргатай байгуулах гэрээнд тусган шийдвэрлүүлж мөрдөж ажиллах үүрэгтэй.

3.3 Худалдааны төвийн талбайн түрээсийн төлбөрийн хэмжээг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас тогтоосон хязгаарт багтаан үнэ тогтоож түрээслэгч нартай түрээсийн гэрээ байгуулж ажиллана.

3.4 Зах зээлийн үнийн өөрчлөлт болон нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарч талбайн түрээсийн төлбөрийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарвал аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар шийдвэрлүүлнэ.

3.5 Талбайн түрээсийн төлбөрийн хэмжээнд орсон өөрчлөлтийг түрээслэгчдэд мэдэгдэх үүрэгтэй.

3.6 Түрэээсийн гэрээний хэрэгжилтийг хангуулж, заасан хугацаанд тогтоосон хураамжийг авах эрхтэй.

3.7 Монгол Улсын хууль тогтоомжоор тогтоосон худалдаа, үйлчилгээний стандарт журмуудыг мөрдөж ажиллах.

**Дөрөв. Үйлчлүүлэгч, бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж, түрээслэгчийн эрх үүрэг**

4.1 Сэлэнгэ Олон Улсын Худалдааны төвийн дотоод журмыг мөрдөж ажиллах үүрэгтэй.

4.2 Түрээсийн төлбөрийг гэрээнд заасан хугацаанд төлөх үүрэгтэй.

4.3 Түрээсийн төлбөрийн хэмжээ, төлбөр төлөх хугацааны талаар түрээслэгч талд санал гаргах эрхтэй.

**Тав. Хариуцлага**

5.1 Дээрх журмыг зөрчсөн талбай түрээслэгч иргэд, аж ахуйн нэгжид Сэлэнгэ олон улсын худалдааны төвийн дотоод журам, Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Төлөөлөгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны

өдрийн 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

**Сэлэнгэ Олон Улсын Худалдааны төвийн талбайг түрээслэх төлбөрийн хэмжээ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Төлбөрийн төрөл** | **Тоо хэмжээ** | **Үнэ /төг/** |
| 1 | Зуны /халаалтгүй/ | 1м2 | 12500 |
| 2 | Өвөл /халаалттай/ | 1м2 | 23750 |
| 3 | Гадаа задгай талбай | 1м2 | 10000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 05 өдөр Дугаар 24 Сүхбаатар сум

**Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 47 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Аймаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.2, 3.3, 4 дүгээр зүйлийн 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 5 дугаар зүйлийн 5.2.2, 5.2.4, 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь заалтуудад хавсралтад дурдсан нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсугай.

2.Дээрх нэмэлт өөрчлөлтийг “Аймаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журам”-д тусган, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

3. Журамд нэмэлт өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан “Орон сууц худалдан авах шаардлага хангасан залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчийг шалгаруулах журам”-ыг боловсруулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлан мөрдүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн

24 дүгээр тогтоолын хавсралт

**“АЙМАГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ,**

**ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-Д ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ**

3.2.Сангийн нийт хөрөнгийн 80 хувийг хүүгүй, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр, залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчдад орон сууцны зээлийн дэмжлэг үзүүлэх, залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчдад зориулсан орон сууцанд хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэхэд зарцуулах.

3.3.Хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгт олгосон зээлийн барьцаа нь тухайн залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчийн хөрөнгө оруулалтыг зориулан авч буй орон сууц болон бусад шаардлага хангасан үл хөдлөх хөрөнгө байна.

4.1.1.”Залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагч” гэдэгт анх удаа гэр бүл болж улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн тус аймагт байнга оршин суугч иргэн болон төрийн албанд тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа цаашид тус аймагт байнгын оршин сууж, төрийн албанд үргэлжлүүлэн ажиллах төрийн албан хаагчийг;

4.1.2. ”Залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчдад зориулсан орон сууц” гэдэгт аймаг, сум, тосгоны төвд аймгийн төр, захиргааны байгууллагын бодлого, төлөвлөлттэйгээр залуу гэр бүл, төрийн албан хаагчдад зориулан бий болгох орон сууц, орон сууцны цогцолборыг;

4.1.3. ”залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчид зээлийн дэмжлэг үзүүлэх” гэдэгт журмын 4.1.1-д заасан этгээдийг анх удаа орон сууц худалдан авах, барихад нь журмын 3.2-д заасан нөхцлөөр сангаас зээл олгохыг;

4.1.4. ”залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчдад зориулсан орон сууцанд хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх” гэдэгт залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчдад зориулсан орон сууц, орон сууцны цогцолбор барих гүйцэтгэгч байгууллагад хүүгүй, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр орон сууц барих зардалд нь хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэхийг;

5.2.2.Сангийн зээлийн дэмжлэгт журмын 4.1.1-д заасан шаардлагыг хангасан орон сууц анх удаа худалдан авч байгаа, банкны шаардлага хангасан залуу гэр бүлийн болон төрийн албан хаагчдын хүсэлтийг хүлээн авч, шалгаруулалт явуулж, зээлийн дэмжлэг үзүүлэх ажлыг аймаг хөгжүүлэх сан, аймгийн Засаг даргын зөвлөл шийдвэрлэнэ.

5.2.4. Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй, анх удаа орон сууц авч буй залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчдад 50 м/кв хүртэл орон сууцыг нэг метр квадрат талбайн үнийг улсаас тогтоосон жишгээс хямд үнэ, урьдчилгааны хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгуулах гэрээ байгуулан, орон нутгийн нэг гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжид 500 хүртэл сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх.

7.2. Сангаас орон сууцны зээл, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг авсан залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагч, гүйцэтгэгч байгууллага нь гэрээнд заасан хугацаанд эргэн төлөлт хийгээгүй тохиолдолд төлөгдөөгүй үнийн дүнгээс хоног тутам 0,06 хувиар алданги тооцно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 05 өдөр Дугаар 25 Сүхбаатар сум

**Тогтоолд залруулга хийх тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.4 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2006 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор баталсан “Аймгийн хүндэтгэлийн дуу бий болгох тухай” тогтоолд аймгийн хүндэтгэлийн “Өргөн Сэлэнгэ” дууны шүлгийг зохиосон яруу найрагч Галдангийн Даваацэрэнгийн нэрийг ташаарч “Г.Даваасүрэнгийн шүлэг” гэснийг “Г.Даваацэрэнгийн шүлэг” гэж залруулсугай.

2.Аймгийн хүндэтгэлийн “Өргөн Сэлэнгэ” дууны шүлгийн зохиогчийн нэрийг залруулан тогтоосныг аймгийн нийт иргэд, сум, албан байгууллага, аж ахуйн нэгж бүрт танилцуулахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 10 сарын 27 өдөр Дугаар 26 Сүхбаатар сум

**Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн явцын тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “а”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.2, 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн явц 81.44 хувь байгааг дурдсугай.

2. Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн арга хэмжээний хэрэгжилтийн явц, үр дүнг иргэд, олон нийтэд таниулж, хөтөлбөрийн хүлээгдэж буй зорилтуудыг хэрэгжүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш. Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн

26 дугаар тогтоолын хавсралт

**Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2017 онд**

**хөгжүүлэх үндсэн чиглэлИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ЯВЦ, ҮР ДҮН**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Д/Д** | **Үндэслэсэн**  **дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг** | **Арга хэмжээ** | **Зорилтот түвшин үр дүнгийн үзүүлэлт** | **Биелэлт** | **Хувь** |
| **НЭГ. ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН БОДЛОГО** | | | | | | |
| **1.1 Хөдөө аж ахуйн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд:** | | | | | | |
| **Цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицсон цогц, ухаалаг хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж эрүүл, аюулгүй хүнсний хангамжийг сайжруулна.** | | | | | | |
| 1 | 1 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.1 | Сэлэнгэ аймгийг “Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан эрхлэх стратегийн бүс нутаг” болгох Олон Улсын эрдэм шинжилгээ, онол үйлдвэрлэлийн бага хурлыг зохион байгуулж, гарсан шийдвэр зөвлөмжийг холбогдох дээд шатны байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлэх | Бүс нутаг болох үндэслэл, шаардлага шийдвэр гаргагчдад хүрсэн байна. | 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр “Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан хөгжүүлэх боломж” сэдэвт онол үйлдвэрлэлийн Олон Улсын бага хурлыг Сүхбаатар хотод ГОУХАН-ий эрдэс баялаг иж бүрэн санаачлага хөтөлбөрийн газар, “UNITED MANAGEMENT CONSULTING” ХХК-тайхамтран зохион байгуулсан.  Энэ хурлаар Сэлэнгэ аймгийг эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг зүй зохистой хослуулан эрхлэх стратегийн бүс нутаг болгох хэрэгцээ, шаардлага, боломж, арга замыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр олон талаас нь өргөн хүрээнд хамтран хэлэлцэж, хууль эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгуулахаар санал хүсэлтээ нэгтгэн эрх бүхий байгууллагад уламжлахад чиглэгдэж байна.Хуралд салбар яамны төлөөлөл, Хөдөө аж ахуйн салбарын эрдэмтэн гадаад улсын төлөөлөгчид, 17 сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, малчид, тариаланчид зэрэг нийт 332 төлөөлөл оролцлоо. Олон Улсын бага хурлаас гарсан шийдвэрийг сумдад хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах талаар чиглэл хүргүүлэн ажиллалаа. | 70 |
| 2. | 2. | Малын механик өсөлтийг хязгаарлах зорилгоор бусад аймаг, сумаас мал оруулахыг хориглосон шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах | Малын механик өсөлт хязгаарлагдсан байна. | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 20 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сумдад судалгааг нарийвчлан явуулж холбогдох арга хэмжээ авснаар 2017 онд 5.6 мянган толгой мал орж ирсэн нь өмнөх оныхоос 21 мянган толгой малаар буурсан байна. | 70 |
| 3. | 3. | АЗДҮАХ-ийн  1.1.2 | Тариалангийн талбайн түүхийн дэвтэр хөтлөлтийг тогтмолжуулж, бүртгэлээр тавих хяналтыг сайжруулах | Аймгийн хэмжээнд газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй 447 иргэн аж ахуйн нэгжийн 6525 тооны талбайг хамруулсан байна. | Газар тариалан эрхэлж буй 350 аж ахуйн нэгж, 120 иргэдэд талбайн түүхийн дэвтэр өгч, хөтлөлтийг тогтмолжуулж, бүртгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна. | 70 |
| 4. | 4. | АЗДҮАХ-ийн  1.1.3 | Тариалангийн талбай нэг бүрийн кадастрын зураглалыг сансарын “SPOT” программаар шинэчлэн тогтоож, зөрчлийг арилгах | 2017 онд нийт талбайн 30 гаруй хувь буюу 2000 орчим талбайг хамруулсан байна. | Мандал, Ерөө, Хүдэр сумдын тариалангийн нийт талбайд “SPOT” программ ашиглаж хэмжилт хийж үзэхэд 2046 нэгж талбайн 76495 га газарбайна.Үүнээс 20 нэгж талбайн 1125 га газрын хэмжилт зөрүүтэй байгааг тогтоож, илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар холбогдох байгууллагад хүргүүлээд байна. | 40 |
| 5. | 5. | Тариалангийн талбайг хянан баталгаанд бүрэн хамруулж “Хөрсний төлөв байдлын нэгдсэн сан”-тай болох | Шинээр тогтоон мэдээллийн санд талбай нэг бүрээр тусгана. | Цагааннуур, Алтанбулаг, Сүхбаатар, Шаамар, Түшиг, Зүүнбүрэн сумын тариалангийн болон атаршсан газрын төлөв байдалд чанарын хянан баталгаагулсын төсвийн 171.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “ВЕКТОР МЭП” ХХК-иар гүйцэтгүүллээ. | 40 |
| 6. | 6. | АЗДҮАХ-ийн  1.1.4 | Ургамал хамгааллын бодисын зохистой хэрэглээ, тэг элдэншүүлэг, хөрс хамгаалах технологийн сургалт, талбайн өдөрлөгийг бүсчлэн зохион байгуулж, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх | 2 удаагийн сургалтыг Сайхан, Ерөө сумдад зохион байгуулагдаж 400 орчим тариаланчдыг хамруулсан байна. | Германы “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төсөлтэй хамтран “Улаанбуудай, рапсын ургамал хамгаалал” сургалтыг зохион байгуулж, Ерөө, Цагааннуур, Жавхлант, Сайхан, Баруунбүрэн, Орхон сумдаас 65 тариаланчыг хамруулж, орчин үеийн өөрөө явагч гербицид цацагч төхөөрөмжин дээр дадлага хийлгэж, ур чадварыг дээшлүүлж ажиллалаа.  Мөн ургамал хамгааллын бодисын аюулгүй ажиллагаа, пестицидийн савыг устгах, хадгалах зэрэг зөвлөмжийг өгсөн.  Ургамал газар тариалангийн хүрээлэнтэй хамтран Цагааннуур сумын “Товхон хан” ХХК, Орхонтуул “Орхон хөгжил” ХХК-ууд нь улаанбуудайн сортын үзүүлэх талбар бэлдэж, 85 аж ахуйн нэгжийн 112 тариаланчдад талбайн өдөрлөг зохион байгуулж, сортын болон харьцуулсан судалгааны дүнг танилцууллаа. | 70 |
| 7. | 7. | Өндөр хүчин чадалтай, олон үйлдэл бүхий дэвшилтэт техникээр хангахад бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх | 2017 онд техник тоног төхөөрөмжийн хангалтыг 55 хувьд хүрсэн байна. | Оросын холбооны Улсаас импортоор ирсэн үр тарианы Вектор 410, Асros 585 комбайн 20,подборшик 2, Омичка үрлэгч 5, ОП-3000 хор цацагч 2, МЗС-90-20-05МВ будаа ачигч 2, 82,1 трактор 1, Степняк сийрүүлүүр 1, хадлангийн 6 техник зэргийг Хөгжлийн банкаар дамжуулан 5 жилийн хугацаатай зээлийн үйлчилгээнд хамрууллаа.  Мөн Солонгос улсаас дунд оврын трактор 5, бордоо цацагч, хураагч, сийрүүлүүр, үрлүүр ногоочдод олгоод байна. | 70 |
| 8. | 8. | Тариалангийн хөрс хамгаалах дэвшилтэт арга ажиллагааг газар эзэмшигч, ашиглагчтай байгуулах гэрээнд тусгаж, гүйцэтгэлийг тооцох | Буурцагт ургамлын тарилтыг 50 га-д хүргэж сүрлэн хучлагыг 120,0 мянган га-д хийнэ. | Хөрс хамгаалж ажиллах талаар сумдын Засаг дарга, Хөдөө аж ахуйн тасаг, тариаланчидтай байгуулсангурвалсан хариуцлагын гэрээнд тусган хэрэгжүүлснээрцаргас 1262 га, хошоон 22 га, хунчир 5 га, хүцэнгэ 150 га-д, олон наст буурцагт ургамал, шар буурцаг 443 га, вандуй 121 га-д тариалж, нийт 130.0мянган га-д сүрлэн хучлага хийж хөрсний үржил шимийг сайжрууллаа. | 100 |
| 9. | 9. | Тэргүүний тариаланчдыг шалгаруулах үзүүлэлтэнд “Хөрс хамгаалах, сэлгээний таримлыг олшруулах, тэг элдэншүүлгийг нэвтрүүлсэн байдал”-ыг тусган мөрдөх | Тариамал ургамлын төрлийг нэмэгдүүлсэн байдал, бордооны зохистой хэрэглээ зэргийг тус үзүүлэлтэнд хамтатган дүгнэнэ. | Энэ оноос эхлэн тэргүүний тариаланчдыг шалгаруулах үзүүлэлтэнд “Хөрс хамгаалах, сэлгээний тарималыг олшруулах, тэг элдэншүүлгийг нэвтрүүлсэн байдал” –ыг харгалзан үзэж дүгнэхээр шалгуур үзүүлэлтэд тусгалаа. | 100 |
| 10 | 10 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.5 | Услалтын систем бүхий ашиглалтгүй талбайг хуулийн дагуу хурааж, эзэмшил, ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээг зохион байгуулах | Услалтын системийн ашиглалтыг одоогийнхоос 25 хувиар нэмэгдүүлнэ. | Аймгийн хэмжээнд ашиглаж байгаа болон, ашиглаагүй услалтын систем бүхий 49 байршлын 5892 га талбай байна. Үүнээс 12 байршлын 171 гаталбай ашиглаагүй улмаас хуулийн дагуу хураах талаар сумдын Засаг дарга нарт чиглэл өглөө. | 40 |
| 11 | 11 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.6 | Хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар эрт ургацын ногооны хангамжийг нэмэгдүүлэх | Иргэд, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгөөр шинээр 50 хүлэмж бий болгож, эрт ургацын ногоог 15 хувиар нэмэгдүүлнэ. | Аймгийн хэмжээнд нийт 360 хүлэмжинд 1.5 га улаан лооль, 3.6 га өргөст хэмх, 0.6 га амтат болон гашуун чинжүү, 0,2 га навчит ногоо тариалсан.  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамнаас 4х6 хэмжээтэй 12 хүлэмж, 6х20 хэмжээтэй зуны хүлэмж 33, нийт 45 хүлэмжийг Зүүнбүрэн, Шаамар, Мандал, Баянгол, Цагааннуур сумдынногоочдод 4 жилийн хугацаатай зээлээролгоод байна. | 100 |
| 12 | 12 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.7. | “Сэлэнгэ, төмс, хүнсний ногоо” хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. | Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг өмнөх оныхоос 10 хувиар нэмэгдүүлнэ. | “Хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн үр дүнг тооцон шинээр “Сэлэнгэ, төмс, хүнсний ногоо” хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, аймгийн “Ногоочдын зөвлөгөөн” арга хэмжээний үеэр тус хөтөлбөрт ногоочдын саналыг авч тусган аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болоод байна. | 70 |
| 13 | 13 | Мандал суманд “Ногоочдод технологийн зөвлөгөө үзүүлэх төв”-ийг байгуулна. | 5 дугаар сард байгуулж үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулсан байна. | “Монгол ногоо” төсөл ньЗүүнбүрэн, Шаамар, Хушаат, Баянгол, Сант, Мандал сумдад хэрэгжиж, тус төслийн дэмжлэгээр Мандал сумын төмс, хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэгчдэд зах зээлийн ханшнаас хямд үнээр тариалангийн талбайд боловсруулалт хийх, ургамал хамгааллын бодис, үр, бордоог борлуулах дэлгүүрийг нээн ажиллуулж, өрхийн тариаланчдад мэдлэг олгох, ногоочдод технологийн зөвлөгөө үзүүлэх экстейншний төвийг байгуулан үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. | 100 |
| 14 | 14 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.8. | Жимс, жимсгэний талбайг бүртгэлжүүлж, гарал үүслийн гэрчилгээ олгох | Жимс, жимсгэний ургацын хэмжээ 12 хувиар өсч 280 тн-д хүрсэн байна. | Аймгийн хэмжээнд 780 га чацаргана, 176,9 га үхрийн нүд, 15 га алим, 2,4 га чавга, интоор, 24,1 га бусад жимс нийт 998,4 га жимс жимсгэнэ тариалж, 240 тн жимс жимсгэнэ хурааж, байгалийн жимс жимсгэнэ 950,7 тн-ыг тус тус хураан хүнсний хэрэгцээндээ нийлүүлж, аймгийн жимсний 8,5 хувийг хангаж байна.  Жимс, жимсгэний талбайг бүртгэлжүүлэх талаар заавар зөвлөмж хүргэн, багийн Засаг дарга нар, хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтүүдтэй хамтран тариалсан талбай, жимсний төрөл, мод бутны насжилт, авч буй ургацын хэмжээ зэрэг үзүүлэлтээр бүртгэлжүүлэх ажлыг хийж эхлээд байна. | 70 |
| 15 | 15 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.9 | Зоорийн аж ахуй эрхлэхийг дэмжиж, төмс, хүнсний ногооны үнийг тогтворжуулах | Зоорийг шинэчлэн засварласнаар багтаамжийг 2500 тн-оор нэмэгдүүлсэн байна. | Мандал суманд нийт 1000 тн багтаамж бүхий 8 зоорь, Шаамар суманд 50 тн зоорь, Цагааннуур суманд 15 тн-ын 2 зоорь, Баруунбүрэн суманд 10 тн зоорийг иргэд барьж агуулахынбагтаамжийг 1090 тн-оорнэмэгдүүлсэнбайна. Мөн Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт байршилтай 7000 тн-ын багтаамжтай зоорийг төлбөргүйгээр хадгалуулах талаар иргэдэд мэдээлэл хүргүүлэн төмс, ногоог нь хадгалах нөхцлийг бүрдүүллээ. | 100 |
| 16 | 16 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.10 | “Ургацын баяр” арга хэмжээг нэгж га-гаас хамгийн өндөр ургац авсан суманд зохион байгуулах | Тухайн сумын иргэд, хамт олны ажлын арга туршлагыг нийтийн хүртээл болгосон байна. | “Ургацын баяр” арга хэмжээг нэгж га- гаас хамгийн өндөр буюу 16.2 цн ургац хураан авсан Хушаат суманд 11 дүгээр сард зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. | 70 |
| 17 | 17 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.12 | Сайн малчдын арга туршлагыг залуу малчдад түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх | Малчдад гарын авлага, зөвлөмж ашиглуулснаар харилцан туршлага судалж мал маллах арга ухаан сайжирсан байна. | Залуу малчдад улс, аймгийн сайн малчдын туршлагыг эзэмшүүлэх, бэлчээрийн мал аж ахуйн уламжлалыг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор улсын болон аймгийн сайн малчдын тэргүүн туршлагыг эмхтгэн ном хэвлүүлж аймгийн нийт малчдад хүргэх ажлыг зохион байгуулсан. Мөн Улс, аймгийн малчдын зөвлөгөөнд 96залуу малчдыг хамрууллаа. | 100 |
| 18 | 18 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.13 | “Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй” хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Үхэр сүргийн тоо 5,5 хувиар нэмэгдсэн байна. | “Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй” аймгийн хөтөлбөрийн төслийг 17 сумын ахмад мал зүйчид болон төрийн байгууллагад ажиллаж байсан ахмадууд, хөдөө аж ахуйн мэргэжилтнүүд, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгч 100 гаруй иргэдээс санал авч боловсруулан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгоод байна. | 40 |
| 19 | 19 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.14 | Аймаг, сумын өвс, тэжээлийн аюулгүй нөөцийг шинэчлэн бүрдүүлэх | Төлөвлөгдсөн өвс, тэжээлийн нөөцийг 100 хувь бүрдүүлсэн байна. | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2016 оны А/71 тоот тушаалаар батлагдсан “Мал аж ахуйн салбарын өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах, шалгах заавар”-ын дагуу мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтийн ажлыг сум орон нутагт бүрэн хангуулах хүрээнд сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн мэргэжилтнүүдэд малчдыг өвөлжөө хашаа, хадлан тэжээлийг өөрсдийн түвшинд сайтар хангуулж, анхаарч ажиллахыг үүрэг болгов. Аймгийн Засаг даргын 2017оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 04 тоот албан даалгавар, өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний хүрээнд өнөөдрийн байдлаар малчдын түвшинд бэлтгэх хадлангийн 60 хувийг бэлтгээд байгаагаас гадна сумдын нөөцөд 322 тн өвс, аймгийн нөөцөд 100 тн өвс бэлтгээд байна. | 100 |
| 20 | 20 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.15 | Бэлчээрийн төлөв байдлыг тогтоон, судалгааг мэргэжлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах | Бэлчээрийн талбайн хэмжээг тодорхойлсноор ургамлын бүтэц, нөхөн сэргээгдэх хугацаа, цаашид сайжруулах арга хэмжээ зэргийг тодорхой болгосон байна. | Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Ногоон алт” төслөөс хэрэгжүүлж буй бэлчээрийн газрын төлөв байдлыг фото мониторингийн аргаар тодорхойлох үнэлэх ажлын хүрээнд2016 онд Алтанбулаг, Мандал, Сүхбаатар, Зүүнбүрэн, Түшиг, Шаамар сумдад 50 цэг байгуулан бэлчээрийн ургамлын нөмрөгийг хэмжилтээр тодорхойлсон бол энэ онд бусад сумдыг бүрэн хамрууллаа. | 70 |
| 21 | 21 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.17. | Сумын мал эмнэлэг, үржлийн нэгжийг зохиомол хээлтүүлгийн багаж хэрэгслээр хангах, мэргэжилтний чадавхийг сайжруулах | Шинээр Алтанбулаг, Хүдэр, Жавхлант, Сант, Баруунбүрэн, Түшиг, Шаамар, Зүүнбүрэн, Орхонтуул нийт 9 суманд зохиомол хээлтүүлгийн цэг байгуулж техник хэрэгслээр хангасан байна. | Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны Малын удмын сангийн үндэсний төв Зүүнбүрэн сумын “Шимт бүрэн” ХХК-ий үржүүлж буй “Герефорд” үүлдрийн бухнаас 20 мянган тун үр авч Малын удмын сангийн үндэсний төвийн генийн санд хадгалах ажлыг зохион байгууллаа.  Зохиомол хээлтүүлгийн цэгийг сум бүрд байгуулахаар “Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй” хөтөлбөрийн төсөлд санал тусгаад байна. | 40 |
| 22 | 22 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.22. | Гахай, шувуу, зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжих | Гахай, шувуу, зөгийн аж ахуй эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжид мал эмнэлэгийн үйлчилгээг тогтмол үзүүлж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн заавар зөвлөмжөөр хангаж, тус аж ахуй эрхлэгчдийн тоог өмнөх оныхоос 10 хувиар өсгөнө. | Аймгийн хэмжээнд туслах аж ахуй эрхлэгч иргэдэд зориулж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас нийт 33.0 сая төгрөгийн зээл олголоо.Шаамар суманд Турк улсын “ТИКА” байгууллагын санхүүжилтээр 500 бүл зөгийн өвлийн зоорийг барьж “Зөгийчдийн бүлэг”- т хүлээлгэн өглөө.  Зөгийн аж ахуй эрхлэгчдэд “Европын Холбооны улсуудад зөгийн бал экспортлох” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, Сүхбаатар, Шаамар Зүүнбүрэн, Ерөө сумдын 100 гаруй зөгийн аж ахуй эрхлэгчдийг оролцуулсан. | 100 |
| 23 | 23 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.19. | Лабораторийн ISО: 17025 Олон Улсын стандартын шаардлагыг ханган, мал, махыг экспортод гаргах боломжийг бүрдүүлэх | ISO-17025 стандартын шаардлагын дагуу оношилгоо, шинжилгээ хийдэг чадавх бүхий лабораторитой болсон байна. | Мал эмнэлэг ариун цэврийн лаборатори нь Олон Улсын ISO17025:2007 стандартын шаардлага хангасан магадлан итгэмжлэлээ бататган, 2017 онд давтан магадлан итгэмжлэгдэх бэлтгэлээ хангаж ажиллаж байна. Тайлангийн хугацаанд лабораторийн оношлох, илрүүлэх, баталгаажуулах шинжилгээнд нийт 5796 дээж хамрагдсанаас нян судлалын шинжилгээнд 194 эмгэгт дээж, адууны халдварт цус багадах өвчин, ям, адууны нийлүүлгийн өвчин, бруцеллёз зэрэг өвчнүүдийг оношлох шинжилгээг ЭЛИЗА, ПГУ, НТУ, РБУ, ХХУ-ыг ашиглан 5602 дээжинд тус тус хийсэн.  Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд 132.3 тн мах, махан бүтээгдэхүүний 5292 дээж, 13.6 тн сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 1360 дээж, 9903 ш өндөгний 1100 дээж, 23090 ш арьс ширний 5720 дээж, 4.1 тн ноос, ноолуурын 29 дээжинд МЭАЦ-ийн магадлан шинжилгээг хийж, 690 толгой адуу, 1415 толгой үхэр, 1682 толгой хонь, 1389 толгой ямаа, 467 толгой гахайд эрүүл мэндийн үзлэг хийж баталгаажуулан гарал үүслийн гэрчилгээ олгосон байна. | 100 |
| **1.2 Байгаль орчны бодлого** | | | | | | |
| **Байгалийн унаган төрх, тэнцвэрт байдлыг хадгалж, зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгалийн нөөц баялгийг эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно.** | | | | | | |
| 24 | 1 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.1 | Ойн нөхөрлөл, мэргэжлийн байгууллагуудын менежментийн гэрээний хэрэгжилт үр дүнг багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн олон нийтэд ил тод байлгах арга хэмжээг зохион байгуулах | Ойн нөхөрлөл, мэргэжлийн байгууллагуудын менежментийн гэрээний хэрэгжилт үр дүнг багийн иргэдийн нийтийн хурлаар хэлэлцүүлж, үр дүнг тооцох ажил тогтмолжсон байна. | Аймгийн хэмжээнд 500.7 мянган га талбай бүхий ойн санг 180 иргэдийн нөхөрлөл гэрээгээр эзэмшин, ойг хамгаалах зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр нөхөрөлүүдээс Хараа бүсэд 9 нөхөрлөл, Орхон бүсэд 2 нөхөрлөл, Ерөө бүсэд 10, Сэлэнгэ Бэлчирийн бүсэд 52 нөхөрлөл тайлангаа багийн ИНХ –аар хэлэлцүүлсэн байна.  Уг хурлаар Алтанбулаг суманд 1,Баянгол суманд 2, Мандал суманд 5 нөхөрлөлд тус тус сануулах арга хэмжээ авч, Баруунбүрэн сумын 1 нөхөрлөлийн эрхийг цуцлах саналыг сумын Засаг даргад хүргүүлсэн. | 70 |
| 25 | 2 | Ойг хортон шавьжаас хамгаалах, хортон шавьжийн тархалтын судалгааг ой бүхий 9 суманд явуулж,Мандал, Цагааннуур, Ерөө, Баруунбүрэн, Цагааннуур, Сант сумдад хортонтой тэмцэх ажлыг зохион байгуулах | Ойн хортон шавьжтай тэмцэх ажлыг нэр бүхий сумдын 12000га-д мэргэжлийн байгууллагаар чанартай хийж гүйцэтгүүлнэ. | 2017 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтааройн хөнөөлт шавьж, өвчний тархалтын судалгааг Алтанбулаг сумын нутаг Очирбатын хонхор, Цэгээн хус, Ногоон толгой, Ямаат толгой зэрэг газруудын ойн санд 3500 га, Түшиг сумын Рашаант, Гурван толгой, Алимын даваа, Ноёны ам, Хар гуя, Өгөөмөр, Шивээт хайрхан, Гурван толгой зэрэг газруудыг хамруулан 4800 га, Зүүнбүрэн сумын Хар хошуу, Сүмийн булан, Далт, Хар тохой, Рашаантын ам, Халиуны даваа зэрэг газруудын ойн санд 1800 га талбайд, Ерөө сумын Хотонгийн адаг, Атайн гол, Шарлангийн хад, Өвөр май, Хонги, Шарлан, Сангастай, Баавгайт, Гацуурт, Сөөгтэй, Шар царам, Ар илчлэг, Моностой, Бүхлээ, зэрэг газруудын ойн санд 15930 га талбайд буюу нийт 26030 га ойн сангийн талбайд ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа хийсэн. 2017 онд ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар 12000 га-д төлөвлөн,уг ажлын гүйцэтгэгчээр “ОХСТ” ХХК шалгарч биологийн болон байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй аргаар хийж гүйцэтгэсэн. 2017 оны Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар гүйцэтгэх ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг Баруунбүрэн сумын ойн санд 8000га, Сант сумын ойн санд 4000га буюу нийт 12000 га талбайд үүргийн шүршигч багаж /карате/ ашиглан тэмцлийн ажил гүйцэтгэхэд ажлын үр дүн ойн хөнөөлт шавжийн устгал Баруунбүрэн сумын ойн санд 80 гаруй хувийн үр дүнтэй байлаа. Мөн Улсын төсвийн хөрөнгөөр “ОХСТ” ХХК нь Ерөө сумын ойн сангийн 5000 га талбайд өрөөсгөл хүр эрвээхэйн өндөг түүх /механик аргаар/ ажилд 860 кг өндөгний устгал хийлээ. Өндөг түүх ажилд орон нутгийн ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөлийнхөн болон орон нутгийн иргэдийн оролцоо, хяналт, тархалтын мэдээллийг авч ажилласан. Ойн хөнөөлт шавжийн нүүдэл ихэсч Баруунбүрэн, Хушаат, Сант, Мандал зэрэг сумдын ойн санд их хэмжээний талбайг хамарсан тул яаралтай арга хэмжээ авах талаар санал, хүсэлтийг Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, “ОХСТ” ТӨУҮГ, гаргаж хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж ажилласан.АНУ-ын Ойн албаныхан тэмцлийн ажлын үр дүнг нийтэд нь тооцож, Сэлэнгэ аймгийн ойн санд ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэл хийсэн газрууд, тэмцлийн ажил гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа, арга технологитой газар дээр нь танилцан ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэж байгаа арга технологи Олон Улсын жишигт нийцэж байна гэж дүгнэлттэй байна. | 100 |
| 26 | 3 | Сумдын ажилгүй иргэдийг ойд цэвэрлэгээ хийлгэх замаар хямд үнэтэй түлээний модоор хангах ажлыг зохион байгуулах | Сумдад ойн санг гэрээгээр эзэмшиж буй нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан ажилгүй иргэдийг ойд цэвэрлэгээ хийлгэх замаар түр ажлын байраар хангаж, иргэдэд зах зээлийн үнээс хямдаар борлуулсан байна. | Сумдын ажилгүй иргэдийг ажлын түр байраар хангах зорилгоор Алтанбулаг, Ерөө, Сант, Хушаат сумдад ойн цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгууллаа.  Хүдэр, Ерөө, Мандал, сумдад ойн цэвэрлэгээ хийх замаар 3645 га талбайгаас 109360 шоо метр мод бэлтгүүлэх хуваарь гаргуулан сумдад хуваарилсан. Дээрх сумдууд нь ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж байгууллагад Ойн тухай хуулийн дагуу олгож ойг цэвэрлэх замаар мод бэлтгэж байна  НҮБ-ын ХХААБ-аас хэрэгжүүлж буй ойн төслийн хүрээнд ойн цэвэрлэгээний ажлаас гарсан модоор шахмал болон хорголжин түлш бэлтгэх тоног төхөрөөмжийг Сант сумын Ханхушаат нөхөрлөлд олгоод байна.  Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжүүлж буй “Ойн тогтвортой менежмент төсөл”-ийн дэмжлэгээрхаягдал хус модыг ашиглан нүүрс оруулах түлш бэлтгэх зорилгоор 6 модны аргаар хусны нөөцийг тогтоогоод байна. | 70 |
| 27 | 4 | Ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөлүүд, ойн мэргэжлийн байгууллагуудаар 2000 га талбайд ойжуулалтын ажлыг хийж гүйцэтгүүлэх | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал болон мод бэлтгэсэн аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүдийн хөрөнгөөр 2000 га-д хийж гүйцэтгүүлсэн байна. | Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар Мандал суманд 200 га, ойгоос хэрэглээний мод бэлтгэх эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрийн хөрөнгөөр 550 га, улсын төсвийн хөрөнгөөр Ерөө суманд 30 га талбай, Японы хөрөнгө оруулалтаар 27 га талбайд тус тус ойжуулалтын ажлыг нийт 807 га талбайд хийж гүйцэтгүүлсэн. | 40 |
| 28 | 5 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.2 | Байгаль орчны бохирдол, хог хаягдлын талаарх иргэдийн ухамсар, сэтгэлгээг сайжруулах зорилгоор цэцэрлэг, сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт оруулан, насанд хүрэгчдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлагыг байгаль орчны чиглэлийн төрийн бус байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдтэй хамтран үе шаттай зохион байгуулах | Хог хаягдлын талаарх иргэдийн ухамсар, сэтгэлгээг сайжруулах зорилгоор экологийн сургалтыг тогтмол зохион байгуулж, гарын авлага материалаар хангасан байна. | 2017онд Байгаль орчны бохирдол, хог хаягдлын талаарх иргэдийн ухамсар, сэтгэлгээг сайжруулах зорилгоор цэцэрлэг, сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт оруулан, насанд хүрэгчдийн дунд сургалт, хэлэлцүүлэг, ярилцлагыг үе шаттай зохион байгуулан гүйцэтгэсэн. Сургалтанд сургуулийн өмнөх боловсролын бэлтгэл бүлгийн 45 хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн 8, 9, 12 дугаар ангиудын 100-аад сурагч хамрагдсан. Сүхбаатар сумын Засаг даргын Тамгын газар, багийн нийгмийн ажилтнуудад хог хаягдлын талаар сургалтыг зохион байгуулсан. Мөн сумдуудад хог хаягдлын талаар сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах тухай байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагч нарт зөвлөмж хүргүүлсэн.  Зөвлөмжийн дагуу сумдын байгаль хамгаалагч нар хариуцсан бүс нутагтаа Байгаль, орчныг хамгаалах тухай хууль, Хог хаягдлын тухай хуулиудын талаарх сургалтыг зохион байгуулсан. | 70 |
| 29. | 6. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.2 | Хог хаягдлыг устгах цэг болон хог хаягдал хадгалах түр цэгийн байршлыг тогтоон тохижуулах, хашаажуулах арга хэмжээ авах | Хог хаягдлыг устгах цэг,түрцэгийн байршлыг тогтоож, хашаажуулах, тохижуулах ажил үе шаттай хийгдсэн байна. | Аймгийн хэмжээнд шаардлага хангасан хог хаягдлын 25 төвлөрсөн цэг, Сүхбаатар суманд 24 түрцэг байршиж байна. Эдгээр хог хаягдлын цэг нь 14 сумын 64.1 га талбайг эзэлж байгаа бөгөөд 16 хог хаягдлын цэгийг хашаажуулж, хогийн цэгийн тохижилт цэвэрлэгээний ажлыг хийсэн. | 70 |
| 30 | 7. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.3 | "Ногоон Сэлэнгэ" аян, хөдөлгөөнийг өрнүүлж,төв суурин газрын тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээ 20 хувиар нэмэгдсэн байна. | Аймгийн Засаг даргын 2017 оны “Ногоон Сэлэнгэ хөдөлгөөн”-ийг “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-тэй уялдуулан зохион байгуулах тухай А/210 тоот захирамж гаргасан. Аймаг, сум, орон нутгийн хэмжээнд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулагдаж, сэргээн засварлах ажлууд тогтмол хийгдэж байна. Гэрэлт цогцолборын ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах тухай аймгийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/156 тоот захирамжийн дагуу “Гэрэлт цогцолбор”-ын талбайг хог хаягдалгүй, ая тухтай орчин бүрдүүлэх, ногоон байгууламж байгуулах, өнгө үзэмжийг сайжруулах зэрэг тохижилтын ажлыг тогтмол хийлгүүлэх зорилгоор төр, төсвийн байгууллагууд батлагдсан хуваарийн дагуу цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийж байна. | 100 |
| 31 | 8. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.4 | Зарим сумдад булаг, шандны эхийг хамгаалж ундаргыг сэргээх арга хэмжээг авах | Сумдын судалгааг үндэслэн 5 булгийн эхийг хашаажуулна. | Аймгийн ИТХ-ын 2017 оны “Тодотгосон төсөв батлах тухай” 16 тоот тогтоолын дагуу Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаартус бүр нь 2 сая төгрөгийн төсөвтэй 5 булаг шандын эхийг хамгаалах нийт 10 сая төгрөгийн ажил хийгдэхээр 13 сумдаас 22 төслийг хүлээн авч сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 05дугаар сарын 09-ны өдөр зохион байгуулсан.  Үүнд: Алтанбулаг сумын “Баян булаг”-ийн эхийг Баян чацаргана нөхөрлөл, Алтанбулаг сумын“Хос баян хангай” нөхөрлөл нь “Согоо Булаг”-ийн эхийг, Ерөө сумын “Чулуутын булаг”-ийн эхийг “Ерөө баян шугуй” нөхөрлөл, Мандал сумын “Уртын амны булаг”-ийн эхийг Хэрх тосгоны “Бат” ойн нөхөрлөл, Орхонтуул сумын “Замын булаг”-ийн эхийг Орхонтуул сумын байгаль хамгаалагч Л.Мөнхтуяа нар гэрээ байгуулан гүйцэтгэн комисс хүлээн аваад байна. | 100 |
| 32 | 9. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.5 | Уул уурхайн олборлолт явуулж буй сум бүрт "Иргэний хяналтын зөвлөл" байгуулж 2-оос доошгүй аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг зохион байгуулах | "Иргэний хяналтын зөвлөл"-ийг сум бүрт байгуулснаар байнгын, явцын хяналт хийдэг тогтолцоонд шилжсэн байна. | 2017 онд Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Татварын газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар зэрэг холбогдох байгууллагуудтай хамтран 8 удаагийн хяналт шалгалт хийсэн. Шалгалтаар нийт давхардсан тоогоор 200 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгжүүд хамрагдсан. Нийтлэг зөрчил дутагдал нь холбогдох бичиг баримтын бүрдэлтгүй, дутуу, лицензтэй талбайн гадна олборлолтын үйл ажиллагаа явуулах, мөн сумын Засаг даргатай ажлын байр нэмэгдүүлэх гэрээ байгуулан хууль бус ашиглалтын үйл ажиллагаа явуулан эвдэрсэн газрын хэмжээг нэмэгдүүлэх, ойн санд их хэмжээний хохирол учруулах зэрэг зөрчлүүд илэрсэн.  Хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан иргэн, аж ахуйн нэгжийн хохирлыг тогтоож Цагдаагийн газарт шилжүүлэн ажилласан.  Аймгийн Цагдаагийн газартай хамтран Байгалийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хууль бусаар мод бэлтгэх, алт олборлох үйлдлийг таслан зогсоох зорилгоор Ерөө сумын Могой даваа, Ялбагын хяналтын пост, Жавхлант сумын Шарын голын гүүр зэрэг газруудад 6-10 саруудын хяналтын постыг ажиллууллаа.  Пост ажиллуулах 26 сая төгрөгийн зардлыг байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас гаргасан. Уг постууд ажилласнаар 900 гаруй машин техник, тоног төхөрөөмж шалгаж, зөвшөөрөлгүй 221 гаруй техник тоног төхөөрөмжийг буцаасан.Мөн Хүдэр сумаас байнгын постыг 6-9 сард ажиллуулсан. | 70 |
| 33 | 10. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.6 | Сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болон уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын зориулалттай газрын ашиглалтыг тусгаж баталгаажуулах | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт, хайгуулын зориулалттай тусгай зөвшөөрөл бүхий газрыг аймгийн нэгдсэн кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх ажил тогтмолжсон байна. | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийг иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд сурталчилж, зөвөлгөө өгөн ирүүлсэн өргөдлийг Ашигт малтмалын газраар дүгнэлт гаргуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас саналыг авч тусгай зөвшөөрлийг олгох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг 37 аж ахуйн нэгжид олгоод байна. | 70 |
| 34 | 11. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.7 | “Бичил уурхай эрхлэгчдийн талаар баримтлах чиглэл”-ийг боловсруулан, хэрэгжүүлэх | “Бичил уурхай эрхлэгчдийн талаар баримтлах” чиглэлийг боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/234 тоот захирамжийн дагуу Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн “Тогтвортой бичил уурхай” төсөлтэй хамтран аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмал хувиараа олборлогч иргэдийг зохион байгуулалтад оруулах, бичил уурхай эрхлэгчдэд тулгамдсан асуудлыг судалж тодорхойлох, төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг гарган Хүдэр, Мандал, Баянгол, Ерөө Орхонтуул сумдТүнхэл, Бугант тосгоны бичил уурхай эрхлэгчдэд газар дээр нь очиж шинэчлэгдэж буй хууль, аюулгүй ажиллагааны зөвлөгөө, газрын асуудал зэрэг тулгамдаж байгаа асуудлуудаар заавар зөвлөмж өгч ажилласан. Ерөө сумын Могойн гол нэртэй газар 5 га-д нөхөн сэргээлт хийхээр гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Мөн Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 151 дүгээр тогтоолын дагуу аймгийн хэмжээнд“Бичил уурхай эрхлэгчдийн талаар баримтлахчиглэл”-ийг боловсруулан санал авч иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар оруулахад бэлэн болгоод байна.  2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр аймгийн төвд “Бичил уурхай эрхлэгчдийн эрх зүйн орчны шинэчлэл” сэдэвт сургалтыг Төв, Дархан-Уул, Булган аймгийн бичил уурхайчид болонудирдлагын төлөөлөл бүхий 130 хүн оролцлоо. | 70 |
| 35 | 12. | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй орон нутгийн удирдлагууд нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж ажиллах. | Эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийж, ажлын байр бий болгоно. | Сэлэнгэ аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдтэй “Нийгмийн хариуцлагын гэрээ” байгуулахаар гэрээний төслийг боловсруулж хүргүүлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар“Сова”, “Ундарга капитал”, “Ди зэт Энд ай”,“Флинк монголиа”,“Баатар вангийн баялаг” ХХК-ууд саналаа ирүүлээд байна. | 40 |
| 36 | 13. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.8 | Аймгийн хэмжээнд тогтоосон агнуурын бүс нутгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлэх | Агнуурын бүс нутгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | Байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын “Тусгай болон ахуйн зориулалтаар амьтан агнах, барих хуваарь батлах тухай” 2017 оны А/149 тоот тушаалын 5 дугаар хавсралтад Ахуйн зориулалтаар 2017 онд агнах, барих амьтны тоо хэмжээ”-г батласан ба Манай аймагт 2017 онд   * бор гөрөөс- 110, * зэрлэг гахай- 80, * загас- 2000, * агнуурын шувуу 200 агнахаар батлагдсан.   2014 онд аймгийн хэмжээнд хийгдсэн ерөнхий агнуур зохион байгуулалтын ажлын тайланг үндэслэн Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд тогтоосон агнуурын бүс нутгийн мэдээллийг Баруунбүрэн, Орхон сумдад хүргүүлж сумын ИТХ-аар агнуурын бүс тогтоолгох талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөг сумын Засаг дарга, Ойн ангиудад өгсөн. Баруунбүрэн, Орхон сумд иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар сумынхаа агнуурын бүс нутаг тогтоосон. Цагааннуур сумын “Баян бүрд” ойн нөхөрлөлд ахлагч Одгэрэлд агнуурын бүс нутгийг эзэмших, ан амьтныг өсгөн үржүүлэх, ахуйн болон тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барих, нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт, ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөөний талаар мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгсөн. Баруунбүрэн сумын “Ар Бургалтай” агнуурын бүс нутгийг “Газар агро” ХХК-д холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу эзэмшүүлсэн. | 100 |
| 37 | 14. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.9 | Ургамлын аймгийн тооллогыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэн мэдээллийн сан бий болгож жилд ашиглах ургамлын нөөцийг тодорхойлох | Ургамлын аймгийн тооллогыг мэргэжлийн байгууллагаар чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгүүлнэ. | Ургамлын аймгийн тооллого, судалгааны ажлыг мэргэжлийн байгууллага болох “Экотайкүүн” ХХК-иар гүйцэтгүүлж байна. Тус аж ахуйн нэгж нь Сүхбаатар–Зүүнбүрэн–Цагааннуур–Түшиг–Шаамар–Дулаанхан-Мандал гэсэн маршрутаар 1800 км талбайд тооллого судалгааны ажил хийж 500 фото зураг, 40 гаруй зүйлийн ургамлын 150-180 хуудас гербар цуглуулан геобиотикийн 25 бичиглэл үйлдэн мэдээллийн санг бүрдүүлээд байна. Ургамлын аймгийн тооллого, судалгааны ажил нь 2017-2018 онд 2 үе шаттайгаар зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд 2018 онд эртэч болон хэвийн вегатаци бүхий ургамлын зүйлийн судалгааг гаргаснаар жилд ашиглах нөөцийг тодорхойлно. | 70 |
| 38 | 15. | Эмийн ба хүнсний ургамлыг зөвшөөрөлгүй түүх, ашиглах явдалтай тэмцэх ажлыг сайжруулж, оновчтой хураамжийг бий болгох | Эмийн ба хүнсний ургамлыг зөвшөөрөлгүй түүх, ашиглах явдалтай тэмцэх ажил сайжирч, орлого тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэнэ. | Эмийн ба хүнсний ургамлыг зөвшөөрөлгүй түүх, ашиглах явдалтай тэмцэх ажлыг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газар, Прокурорын газартай хамтран Зүүнбүрэн, Сант, Шаамар сумдад хяналт, шалгалт хийж9 зөрчил илрүүлж, хууль бусаар түүсэн байгалийн ургамлыг улсын орлого болгон10 гаруй сая төгрөгийг орон нутгийн орлогодоруулсан байна.  Аймгийн ИТХ-ын “Байгалийн ургамал ашигласны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 2016 оны 13 дугаар тогтоолоор байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогод 400 гаруй сая төгрөгийг төвлөрүүлээд байна. | 100 |
| 39 | 16. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.12 | Газар өмчлөлийн талаарх иргэдийн мэдлэг, мэдээллийг сайжруулж, “Selenge.gazar.gov.mn” цахим хуудсыг баяжуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн авах. | Газрын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн талаар сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулан иргэдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлнэ. | Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа болон өдөр тутмын үйл ажиллагаа, мэргэжилтнүүдийн иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээтэй холбоотой санал асуулга, хүсэлтийг хүлээн авах, газар өмчлөл, эзэмшил, ашиглалттай холбоотой кадастрын зурагт суурилсан онлайн мэдээллийн санг [www.selenge.gazar.gov.mn](http://www.selenge.gazar.gov.mn),[www.gazar.gov.mn](http://www.gazar.gov.mn)веб хуудсуудад байршуулж, баяжилт хийсэн. Үүний үр дүнд аймгийн хэмжээний кадастрын зургийг онлайнаар нэвтэрч үзэх боломж хэрэглэгч буюу иргэдэд нээлттэй болсон. Иргэдийн саналыг цахимаар авах зорилгоор сумдын газрын мэргэжилтнүүдийг “Ланд менежер-2” програм хангамжийн сургалтад хамруулж, өндөр хүчин чадал бүхий компьютер, принтер, тог баригч зэргээр хангалаа. | 100 |
| 40 | 17. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.13 | Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг нийтэд ил тод цахим хэлбэрээр явуулах | Иргэдэд мэдээ мэдээллийг тухай бүр авах боломжийг бүрдүүлж дуудлага худалдааг цахимаар зохион байгуулах үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд дуудлага худалдааны зарчмаар эзэмшүүлэхээр тусгагдсан газраас Сүхбаатар, Алтанбулаг, Баянгол сумд газрын цахим биржээр 10 газрын 66699 м2 газрын дуудлага худалдааны зарыг байршуулсанаас Сүхбаатар суманд худалдаа үйлчилгээний зориулалттай 1 нэгж талбарын 92м2 газрыг 1020.0 мянган төгрөгөөр, хүүхдийн эмнэлэгийн зориулалттай 1 нэгж талбарын 707м2 газрыг 7570.0 мянган төгрөгөөр, Алтанбулаг суманд худалдаа үйлчилгээний зориулалтай1нэгж талбарын 400м2 газрыг534мянган төгрөгөөр, Баянгол суманд танхимаар худалдаа үйлчилгээ Шатахуун түгээх станцын зориулалттай 1 нэгж талбарын 10000 м2 газрыг 8122.6 сая төгрөгөөр, тус тус худалдаж эзэмшүүлсэн. 2017 оны байдлаар цахимаар 4 суманд 22 дуудлага худалдаа явагдсаны **3** сумын**4**байршилд **10492** м2 газрыг дуудлага худалдаагаар олгож нийт 17.2 сая төгрөгийн орлогыг төсөвт төвлөрүүлэн ажилласан. | 100 |
| 41 | 18. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.14 | "Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр"-ийг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах | “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх” хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлнэ. | “Сэлэнгэ аймагт аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь” хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, тус хөтөлбөрийн төсөлд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын саналыг тусганаймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаархэлэлцүүлэн дахин боловсруулж байна. Орон нутгийн төсөвт тусгагдсан байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа “Аймгийн аялал жуулчлалын бодлогын баримт бичиг”-ийг боловсруулах ажлынгүйцэтгэл хүлээгдэж байна. | 70 |
| 42 | 19. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.16 | Түүхийн өв, соёл, үнэт зүйлс, байгалийн цогцолборт үзэсгэлэнт газруудыг хамарсан аялал жуулчлалын сүлжээг шинэчлэн боловсруулж, нэгдсэн зураглалтай болж, аялал жуулчлалын мэдээллийн сан бий болгох | Аялал жуулчлалын сүлжээг шинэчлэн зураглал, маршрут, байршлыг тогтоож, иргэдэд мэдээллийг хүртээмжтэй хүргэнэ. | Аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газар, амралт жуулчны газруудын байршил, мэдээ мэдээллийг иргэдэд хүргэх зорилгоор байгууллагын цахим хуудсанд байршуулсан.  “Сэлэнгэ судлал” ТББ-тай хамтран аймгийн аялал жуулчлалын 1:250000 масштабтай газрын зураг, Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын хөтөч ном гаргахаар судалгааны ажил хийгдэж байна. | 70 |
| 43 | 20. | АЗДҮАХ-ийн  1.2.17 | "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги төлөвлөгөө" боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг зохион байгуулах | "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги төлөвлөгөө" боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги төлөвлөгөө" боловсруулах ажлын хүрээнд дараах судалгааны ажлыг хийж байна.  Аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг гаргах зорилгоор аймгийн уур амьсгал, хөдөө аж ахуй, гадаргын ус, байгаль орчны 192 гаруй төрлийн мэдээ мэдээллийг нэгтгэн түүвэрлэх, цахим сан үүсгэх ажил хийгдэж байна. | 40 |
| 44 | 21. | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэн газар тариалан эрхлэгчдэд таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх | Шаардлагатай тохиолдолд цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | 2017 оны 5 дугаар сарын 02-ноос эхлэн цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулсан ба 5-8 саруудад нийтдээ 29 тохиолдолд 92 удаагийн хээрийн ажиллагаа зохион байгуулж 178 ширхэг борооны пуужинг хөөргөж,аймгийн орон нутгийн төсвийн 30.0 сая төгрөгийг зарцууллаа.  5 дугаар сард нөхцөл бүрдсэн 5 тохиолдолд 26 удаа хээрийн үйл ажиллагаа явуулж 49 ширхэг пуужин харваж, 2 ширхэг түлш шатааж ажиллалаа. Үүний үр дүнд аймгийн дунджаар 2017 оны 5-р сард орсон хур тунадасны хэмжээг олон жилийн дундажтай харьцуулбал 6,5 мм-ээр ахиу буюу 132 хувь хур тунадас орсон.  5-р сарын 2, 19, 20 Цаг Агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулснаар Мандал сумын Шар жалга, Баруунбүрэн сумын 1-р багийн Ивэн, Ерөө сумын Минжийн Хангайд гарсан түймрүүдийг бүрэн унтраасан.  6 дугаар сард 14 удаа цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулж 95 пуужин харвасан.  6 дугаар сард аймгийн дунджаар 31.7мм хур тунадас орж олон жилийн дундажтай харьцуулбал 63.3 % -ийн хур тунадас орсон. Түшиг сумын нутагт олон жилийн дунджаас 32 мм-ээр Цагааннуур, Бугант, Орхонтуул сумдаар олон жилийн дундаж орчим 38-45 мм бусад сумдын нутгаар олон жилийн дунджаас бага буюу 11-38 мм хур тунадас орсон байна.  7 дугаар сард 1, 3, 16, 17 өдрүүдэд ажиллаж 15 хээрийн ажиллагаа зохион байгуулж 26 ширхэг борооны пуужин хөөргөсөн. Аймгийн дунджаар 54,1 мм буюу олон жилийн дундаж орчим Сүхбаатар, Цагааннуур, Бугант, Орхон, Зүүнбүрэн, Хушаат, Хүдэр сумдад олон жилийн дунджаас ахиу буюу 61-90 мм, Баянгол, Мандал, Баруунбүрэн, Орхонтуул, Ерөө, сумдаар олон жилийн дунджаас бага буюу 14-49 мм бороо орлоо.  8 дугаар сард 3, 4, 9-ний өдрүүдэд 3 удаа үйл ажиллагаа явуулж, 8 пуужин хөөргөсөн ба 8-р сард аймгийн дунджаар 112 мм хур тунадас орж, олон жилийн дундажтай харьцуулбал 168 хувь байна.  5-8 дугаар сард олон жилийн дунджаас 1-2 градусаар дулаан, бага хур тунадастай агаартаа 39градус, хөрсөн дээр 71 градус хүрч, агаарт 30 градусыг давж, 36 хоног халсан нь хур тунадас бага орох нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Аймгийн нутаг дэвсгэрийн 15хувь нь гантай, 20хувьд гандуу байж урьдчилсан байдлаар буудай га–гаас 10.5 ц/га ургац хураан авах нөхцөл бүрдсэн байна.  20удаа ой хээрийн түймэр унтраахад дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа. | 100 |
| 45 | 22 | АЗДАҮХ-ийн 1.2.18 | Цөлжилт ихээр явагдаж буй сумдад судалгаа хийж цөлжилттэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлж ажиллах | Цөлжилт, элсний нүүлт явагдсан газруудад хамгаалалтын зурвас байгуулсан байна. | 17 сумын 56 багийн хэмжээнд цөлжилтийн судалгааны 1 үе шатыг хийж дууссан. Уг судалгаагаар Жавхлант, Орхон, Сайхан, Баянгол, Хушаат, Алтанбулаг сумд цөлжилт ихээр өртсөн, Сайхан, Сант, Хушаат зэрэг сумдын хөрс хамгийн их давсжилттай гарсан. Баянгол, Жавхлант, Сайхан сумд Улсын цөлжилтийн атласд нэн хүчтэй зэрэглэлд орсон байна.  Хөрс хамгаалж ажиллах талаар сумдын Засаг дарга, Хөдөө аж ахуйн тасаг, тариаланчддаа гурвалсан гэрээ байгуулан ажиллаж байна.  Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор: Царгас 1262 га, хошоон 22 га, хунчир 5 га, хүцэнгэ 150 га-д олон наст буурцагт ургамал, шар буурцаг 443 га, вандуй 121 га-д тариалж байна.  Элсний нүүлт ихээр явагдсан Жавхлант сумын 5 га талбайд хамгаалалтын ногоон зурвас байгуулах ажлыг “Баянчацаргана” нөхөрлөлөөр гүйцэтгүүлэн хүлээж аваад байна. | 70 |
| **1.3 Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний бодлого** | | | | | | |
| **Сум бүр үйлдвэрлэгч байж, хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | |
| 46 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.1 | Сүхбаатар суманд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах | Иргэдийн хэрэгцээ шаардлага хангасан сүү, сүүн бүтээгдэхүүний боловсруулах үйлдвэртэй болсон байна. | Мандал сумын Хэрх, Түнхэл тосгодод сүү боловсруулах цех, сүү хөргүүрийн 7 цэг ажиллаж байна.  Орон нутгийн сүүний нөөцөд тулгуурлан байгуулах хуурай сүүний бага, дунд оврын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг танилцуулах сургалтанд 6 иргэнийг оролцуулан, тоосруулан хатаах технологи, орон нутгийн хуурай сүүний үйлдвэрийн загваруудын талаар мэдээлэл өгч, гарын авлага материалаар хангасан.  Хуурай сүүний үйлдвэр, цех байгуулах хүсэл сонирхолтой иргэн, аж ахуй нэгжийн саналыг авч ажилласан. | 40 |
| 47 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.2 | “Сэлэнгийн брэнд” аймгийн хөтөлбөрийг боловсруулан, хэрэгжүүлж, “Сэлэнгэд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах | Сум бүр “брэнд” бүтээгдэхүүнээ тодорхойлж үндэсний хэмжээнд сурталчилан таниулж, гадаад, дотоодын үзэсгэлэн худалдаанд оролцоно. | 2017 оны 02 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд “Цагаан сар-2017”үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж,17 сумын 111 аж ахуйн нэгж, иргэд 160 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй оролцож, 27.0 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн.  “Сэлэнгийн бренд” хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хүрээнд “Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн зөвлөгөөн”,“Ногоочдын зөвөлгөөн-2017”арга хэмжээний үеэр 260 гаруй ногоочид иргэдийн саналыг тус хөтөлбөрийн төсөлд тусган боловсруулж, хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгоод байна. | 70 |
| 48 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.3 | Байгалийн гаралтай жимс жимсгэнэ боловсруулах цех байгуулах иргэд, аж ахуйн нэгжид мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх | Хүдэр, Түшиг, Хушаат сумдад жимс жимсгэнэ боловсруулах цех байгуулж үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | Түшиг суманд “ТЭСО” корпорацитай хамтран байгалийн гаралтай жимс жимсгэнэ боловсруулах жижиг цех байгуулах, жимс жимгэнэ нийлүүлэх талаар гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэгдэж, төсвийн байгууллага, иргэдийн хэрэгцээнд чацаргана болон бусад төрлийн жимс нийлүүлж ажиллаж байна. | 40 |
| 49 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.8 | Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгжид аймаг, орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах уриалга гарган, хэрэгжүүлэн ажиллах | Аймаг орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах уриалга хүргүүлэн, тогтоол хэрэгжсэн байна. | Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих, аймаг орон нутагтаа үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг авч хэвшүүлэх талаар дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 336 дугаар тогтоолын хүрээнд дотоодод үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгжид аймаг орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах талаар аймгийн Засаг даргын А/300 тоот захирамжийн дагуу уриалга гарган хүргүүлж ажиллалаа. Мөн их засвар, хөрөнгө оруулалтын 23 ажилд 115 иргэнийг түр ажлын байраар хангаж, аймагт үйлдвэрлэсэн 600.0 сая төгрөгийн барааг худалдан авсан байна. | 100 |
| 50 | 5 | Аймаг орон нутгийн онцлогийг харуулсан бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх аж ахуй нэгж иргэдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх | Нум сум болон гар урлал, аймгийн үзэсгэлэнт ба түүх соёлын дурсгалт газруудын зургийг фото болон уран зураг хэлбэрээр хийж худалдаанд гаргана. | Орон нутагтаа үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Шилмэл эсгий” ХХК-ий эсгийн эдлэл, Дулаанхаан тосгоны “Хөвчит нум” ХХК-ий нум сум, “Үжээд” ХХК-ий “Сэлэнгэ цай”, “Сэлэнгэ гутал” ХХК-ий гутал, Шаамар сумын “Ээж модны зураг”, түлхүүрийн оосор, гар аргаар хийсэн сийлбэр, эсгий эдлэл зэрэг аймаг орон нутгийнхаа онцлогийг харуулсан зүйлсийг гадаад дотоодын жуулчдад худалдан борлуулж байна.  Дээрх аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор сум хөгжүүлэх сангаас 88.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл олгон дэмжлэг үзүүллээ.  Үйлдэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжих, нийтэд сурталчлах зорилгоор “Өргөн Сэлэнгэ”, “People” сэтгүүл, 2016-2017 оны аймгийн цаг тооны бичиг зэрэгт бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга, мэдээллийг байршуулж байна | 100 |
| 51 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.9 | Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжид соёл, стандарт, эрх үүргийн тухай мэдлэг, мэдээлэл, мэргэжил олгох сургалтуудыг сертификат олгох эрх бүхий байгууллагатай хамтран зохион байгуулах. | Мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдах иргэдийг өмнөх оныхоос 5 хувиар нэмэгдүүлнэ. | 2017 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр Сүхбаатар суманд “Органик хүнсний тухай хууль”-ийн онлайн сургалт мөн хуулийг дагалдан гарах 7 журам, 1 аргачлалын төслийг хэлэлцэх хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, Шаамар, Сүхбаатар, Алтанбулаг сумдын хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын 130 гаруй төлөөллийг оролцуулан журмын төслийг хэлэлцүүлж, гарсан саналыг нэгтгэн Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 76 тоот албан бичгээр хүргүүлж, 100 гаруй зөвлөмж гарын авлага боловсруулан тараасан.  Хүнс, хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн яамтай хамтран "Хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохистой дадлууд сургалт"-ыг аймгийн төв Сүхбаатар суманд зохион байгуулж, 17 сумын нийтийн хоолны үйл ажиллагаа эрхэлдэг 97 гаруй төлөөллийг оролцуулан зохион байгуулж, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын Олон Улсын хөгжлийн хандлага, эрүүл ахуйн зохистой дадал, зочдод үйлчлэх үйлчилгээ, үйлчилгээний төрөл, онцлог, ширээ засалт, чимэглэл, шинэ техник технологи ажиллагааны талаар мэдлэг олгосон.  Дархан-Уул аймагт 2017 оны 05 дугаар сарын 26-28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Төв, хангайн бүсийн аварга тогооч, зөөгч шалгаруулах уралдаан, сургалт, урлаг, спортын арга хэмжээ”-нд 15 сумын 77 нийтийн хоолны салбарын төлөөллийг оролцуулан сургалтанд хамруулж сертификат олголоо.  Баянгол, Сүхбаатар сум,Бугант тосгоны ажил мэргэжилгүй 70 иргэнийг тогооч, нарийн боовчин, худалдагч, касс няравын мэргэжил олгох сургалтанд, Мандал, Алтанбулаг сумдын 45 иргэнийг сантехникч, оёдолчин мэргэжлээр мэргэжил олгох сургалтанд хамруулсан. | 100 |
| 52 | 7 | Ур чадвараа дээшлүүлэх, харилцан туршлага солилцох, уралдаан тэмцээнийг зохион байгуулах | Зэрэглэл өндөртэй үсчин, гоо сайханчдын тоог нэмэгдүүлнэ. | 2017 оны 11 дүгээр сард аймгийн “Үсчин гоо сайханч”-дын тэмцээнийг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | 40 |
| 53 | 8 | ХХААГ | Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг сайжруулах | Зээлийн эргэн төлөлтийг  70 хувьд хүргэнэ | Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг эрчимжүүлэх тухай1/444 тоот албан тоотыг сумдад хүргүүлснээр 10 дугаар сарын байдлаар 218 зээлдэгчийн 478.0сая төгрөгийн зээл төлөгдөж, зээлийн эргэн төлөлт 61.6 хувьд хүрсэн байна. | 70 |
| 54 | 9 | ХХААГ | Аймгийн хаврын хэрэгцээнд зориулан нөөцийн махыг худалдаанд гаргаж, иргэдийг хямд үнэтэй махаар хангах | Нөөцийн махыг бэлтгэлийг 3,5-5 хувиар нэмэгдүүлнэ. | Хаврын махны хэрэгцээнд зориулж “Цастбулган хайрхан” ХХК өөрийн хөрөнгөөрхонины мах 10 тн, үхрийн мах 8 тн нийлүүлэн нөөцийн махыг худалдаанд гаргалаа. | 70 |
| 55 | 10 | ХХААГ | “Сэлэнгэд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдаа, "Сэлэнгийн ногоон өдрүүд” брэнд бүтээгдэхүүнийг сурталчлах арга хэмжээг нийслэл болон зарим аймгуудад зохион байгуулах, сумдыг оролцуулах арга хэмжээ авах. | Өмнөх оныхоос 50 аж ахуйн нэгж, иргэд 10 нэр төрлөөр нэмэгдэж, борлуулалтын орлого 10 хувиар нэмэгдсэн байна. | 2017 оны 02 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд “Сэлэнгэд үйлдвэрлэв” үзэсгэлэн худалдааг “Цагаан сар-2017” нэртэйгээр зохион байгуулж 17 сумын 111 аж ахуйн нэгж, иргэд 160 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй оролцож, 27.0 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн.  2017 оны 09 дүгээр сарын 05-9-ний өдрүүдэд Улаанбаатар хотод зохирн байгуулагдсан “Chinggis khan challenge cup 2017” Монгол үндэстний ОлонУлсын хоолны фестиваль, Олон Улсын тогооч нарын “Хмелийн талх”, “Сазам шарсан загас”, “Сэлэнгэ цай”, “Зөгийн бал”,“Чацарганы сироп” зэрэг бүтээгдэхүүнээр оролцлоо.  2017 оны 09 дүгээр сарын 18-25-ны өдрүүдэд “Мишээл Экспо” төвд зохион байгуулагдсан“Намрын ногоон өдрүүд-2017”нэгдсэн арга хэмжээнд Шаамар, Сүхбаатар, Зүүнбүрэн, Мандал, Алтанбулаг, Баянгол, Цагааннуур, Жавхлант, Орхон, Хушаат сумдын 70 гаруй ногоочин, 6 хүнс үйлдвэрлэгч оролцож, 1500 ширхэг хмелийн талх, 300 ширхэг “Хатаасан цоохор майлз” хоол амтлагч, 1500 тн төмс, 2500 тн хүнсний ногоо, 8000 ширхэг даршилсан ногоо, 1,5 тн зөгийн бал борлуулж, 1 тэрбум 100 сая төгрөгний борлуулалт хийж, 7 хоногийн турш нийслэлийн хүн амыг экологийн цэвэр төмс, хүнсний ногоо, хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангасан. Уг үзэсгэлэн худалдаанаас “Зохион байгуулалт сайтай оролцсон аймаг”-аар, “Зохион байгуулалт сайтай сум”-аар Зүүнбүрэн сум, шилдэг ногоочин, хоршоодоор 7 иргэн шагнуулсан. | 100 |
| **1.4 Хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд** | | | | | | |
| **Хүн амыг эрүүл орчинд, ая тухтай амьдрах нөхцлийг тогтвортой сайжруулна** | | | | | | |
| 56 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.2 | Сүхбаатар суманд баригдаж буй “Сэлэнгэ” хотхоны эхний ээлжийн орон сууцнуудыг ашиглалтанд оруулах | Тус хотхоны 10 айлын амины орон сууцыг ашиглалтанд оруулна. | Сүхбаатар сумын 8 дугаар багт баригдаж буй “Сэлэнгэ” хотхоны зам талбайн барилгын ажил, инженерийн шугам сүлжээний ажлуудыг хийж гүйцэтгүүлээд байна. Эхний ээлжийн 8 айлын орон сууцны барилгыг11 дүгээр сард ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. | 70 |
| 57 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.4 | Аймгийн төвд баригдах 50 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станцынтехник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх | Дулааны цахилгаан станц барих гэрээг байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. | Аймгийн төвд 50 МВ-ын дулааны цахилгаан станц барих ажлын техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах ажлын хүрээнд тооцоо судалгаанд шаардагдах анхдагч мэдээллээр хангах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/24 дүгээр захирамжаар 21 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсан. “Жин хуа групп” ХХК-ий төлөөлөлтэй 3 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулан техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахад шаардагдах анхдагч мэдээллийн жагсаалтыг хүргүүлсэн. Дулааны цахилгаан станцын техник эдийн засгийн үндэслэлийг Эрчим хүчний яамны шинжлэх ухаан технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж дэмжлэг авсан. | 70 |
| 58 | 3 |  | Сүхбаатар сумын 7 дугаар багийн нийтийн орон сууцанд амьдарч буй айл өрхийг зуны улиралд хэрэглээний халуун усаар хангах | 7 дугаар багийн нийтийн орон сууцны айл өрхүүд хэрэглээний халуун усаар хангагдсан байна. | Сүхбаатар сумын 7 дугаар багийн нийтийн орон сууцанд амьдарч буй айл өрхийг зуны улиралд хэрэглээний халуун усаар хангах ажлын зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн. Гүйцэтгэгчээр “Экопартнерс” ХХК ажиллаж халаалтын зуух болох цахилгаан бойлер суурилуулан 296 өрхийг хэрэглээний халуун усаар хангаад байна. | 100 |
| 59 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.7 | Дулааны станцын зууханд цахилгаан шүүлтүүр тавих талаар хөрш зэргэлдээорны туршлагыг судлах | Дулааны станцад тохирох цахилгаан шүүлтүүрийн хүчин чадал маркийг тогтоосон байна. | Аймгийн Засаг дарга Оросын Холбооны Улсын Буриад Улсын Ерөнхийлөгчийн урилгаар Буриад Улсад албан айлчлал хийх үеэр аймгийн төвийн дулааны станцын утааны шүүлтүүрийн талаар судалгаа хийлээ. Аймгийн Засаг даргын “2017-2018 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай” 2017 оны 04 дүгээр албан даалгаврын хүрээнд Сүхбаатар сумын дулаан хангамжийг хариуцан ажилладаг “Сэлэнгэ-Энерго” ОНӨААТҮГ-т зуухны утааны шүүлтүүрэнд их засвар хийж,технологийг сайжруулах үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг хангуулаад байна. | 70 |
| 60 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.11 | Сумдын төв, ачаалал ихтэй замуудыг хатуу хучилттай болгож, хурд сааруулагч, тэмдэг тэмдэглэгээ, зам засварын ажлыг хийх | 2017 онд замын сангийн 513.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар шаардлагатай газруудад зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээний ажлыг хийнэ. | 2017 оны орон нутгийн төсвийн болон замын сангийн хөрөнгө оруулалтанд тусгагдсан зам барих засварлах дараах ажлууд хийгдсэн. Үүнд:  1.Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс Худалдааны төв хүртэлх хайрган болон хатуу хучилттай авто зам, барих ажлын хүрээнд замын зурвасд орсон 6 айлын хашаа, цахилгааны 13 шон, гэрэлтүүлгийн 20 шон, кабелийн 5 шон зэргийг холбогдох байгууллагаар чөлөөлүүлсэн мөн зурвас газарт орсон дулааны шугам, цэвэр бохир усны шугам сүлжээний худаг сувагчлал, тагийг стандартын хэмжээнд хүргэн шинэчлэх ажлуудыг орон нутгийн өмчит мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэн замын ажлыг хийж ашиглалтанд оруулаад байна.  2.Сүхбаатар сумын Цэнхэрийн 15, 16 дугаар байрны авто зогсоол, 19, 20 дугаар байрны авто зам, зогсоол, эмнэлгийн доторх авто зам зогсоолын ажлуудыг бүрэн гүйцэтгээд байна.  3.Сүхбаатар сумын Партизаны талбайн зам, авто зогсоол байгуулах ажлыг бүрэн гүйцэтгүүлээд байна.  4.Цагааннуур сумын төвийн 1.3 км хатуу хучилттай авто замыг ашиглалтанд оруулаад байна.  5.Сумдын зам засвар тэмдэг тэмдэглэгээний ажилд сум тус бүрд 20.0 сая төгрөг хуваарилагдсан бөгөөд 3 суманд замын гэрэлтүүлэг, 14 суманд зам засвар тэмдэг тэмдэглэгээний ажлуудыг хийгээд байна.  6.Аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр Сүхбаатар сумын 8 дугаар баг Цэнхэрийн булан руу 2.1 км хайрган хучилттай авто зам тавьсан. | 100 |
| 61 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.14 | “Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, “Шилдэг гудамж” аяныг өрнүүлэн, шалгарсан айл өрхийг урамшуулах | Гудамж, талбайг нэг шугаманд оруулан өнгө үзэмжийг сайжруулан, хаягжуулах тохижуулах, ажил иргэдийн оролцоотойгоор хийгдсэн байна. | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолоор “Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөрийг батлуулж, хөтөлбөрийн хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/175 дугаар захирамжаар “Цэвэр орчин-Эрүүл амьдрал” аяныг зарлан бүх нийтийн цэвэрлэгээг зохион байгуулан ажилласан. Бүх нийтийн цэвэрлэгээнд 17 сумын аж ахуйн нэгж, төр төсөв, иргэний нийгмийн 406 байгууллагын 4749 ажилтан, албан хаагчид, 197 автомашиныг хамруулж 1242 тн хогийг төвлөрсөн хогийн цэгт төвлөрүүлэн ажиллалаа. | 70 |
| 62 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.15 | Цахим худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах сургалтанд мэргэжилтнүүдийг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох” сургалтанд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийг хамруулах | Сумдын худалдан авах ажиллагаа цахим хэлбэрт бүрэн шилжиж, Худалдан авах ажиллагааны комисст оролцох болон хөндлөнгийн хяналт тавих эрхтэй төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна. | Цахим худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулах системийн сургалтад захиалагчийн төлөөлөл 25 хүн, тендерт оролцдог орон нутгийн 20 аж ахуйн нэгжийг хамруулсан.  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний хороонд орж ажиллах эрхолгох сертификатын сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж төрийн болон төрийн бус байгууллагын нийт 180 иргэдийг хамруулснаас 99 хүн тэнцэж А3 сертификат аваад байна. Мөн “Худалдан авах ажиллагааны цахим систем-2” сургалтыг зохион байгуулж 17 сумын худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулдаг албан хаагчдад цахимаар тендер зарлах мэдлэг, чадвар олгож сумдын худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлээд байна. | 70 |
| 63 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.16 | Сүхбаатар сумын нийтийн зорчигч тээврийн үйл ажиллагааг сайжруулж, үйлчилгээний автобусын тоог нэмэгдүүлэх | Нийтийн тээвэрт мөрдөгдөж буй стандартад нийцсэн автобустай болсон байна. | Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтанд 50.0 сая төгрөг тусгуулсан бөгөөд техникийн тодорхойлолтыг боловсруулан тендер зарлаад байна. | 40 |
| 64 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.17 | Шаамар сумын Дулаанхаан тосгон 4 замын хяналтын цэг дээрх хураамжийг Сэлэнгэ дугаартай авто машиныг чөлөөлөх | Сэлэнгэ дугаартай тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны хураамж авахгүй байх талаар холбогдох дээд байгууллагуудад санал хүргүүлж хуулийн дагуу шийдвэрлүүлнэ. | Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд аймгийн Засаг даргын 1/737 дугаар албан бичгээр Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны 4 замын хяналтын цэг дээрх хураамжийг Сэлэнгэ дугаартай авто машиныг чөлөөлж өгөх санал хүсэлт хүргүүлсэн.  Зам, тээврийн хөгжлийн дэд Сайдын 02/1917 дугаар албан бичгээр зохих хууль, тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар шийдэгдэх боломжтой талаар мэдэгдсэн. | 40 |
| 65 | 10 |  | Мандал сумын Түнхэл тосгонд галт тэрэгний түр зогсолтыг Төмөр замын удирдах газарт уламжлан, шийдвэрлүүлэх | Түр зогсолт хийх талаар "УБТЗ" ХНН болон холбогдох дээд байгууллагуудад санал хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ. | Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг “Улаанбаатар төмөр замын удирдлагуудтай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Сүхбаатар-Улаанбаатар чиглэлийн 264 дүгээр галт тэрэгийг Түнхэл тосгоны Түнх өртөөнд түр зогсолт хийдэг болголоо. | 100 |
| **1.5 Санхүү, төсвийн бодлого** | | | | | | |
| **Төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой болгон, төсвийн сахилга бат, шилэн дансны хяналт, ил тод байдлыг эрхэмлэж,иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлнэ.** | | | | | | |
| 66 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.1 | Улсын болон аймгийн төсвийн орлогын бүрдэлт, төсөв, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн тайланг сар бүр Шилэн дансны цахим хуудас, аймгийн вэб сайтанд байршуулж, төсвийн ил тод байдлыг хангах | Аймгийн цахим хуудас болон ил тод байдлын самбарт мэдээллийг ил тод, бүрэн мэдээлдэг болно. | 2017 онд УИХ, ЗГ, Сангийн яамнаас баталсан тогтоол, шийдвэрийг баримтлан эдийн засаг, төсөв санхүүгийн чадавхиа нэмэгдүүлэн, төсвийн төлөвлөлтөд иргэд олон нийтийн оролцоог ханган гүйцэтгэл, хуваарилалтыг боловсронгуй болгон урсгал зардлыг хэмнэх, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж байна.  Аймгийн төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийн сарын мэдээг нэгтгэн шилэн дансны цахим хуудас, аймгийн албан ёсны вэб сайтад 17 төрлийн мэдээлэл, төсвийн ил тод байдлын самбарт 4 төрлийн мэдээ байршуулж иргэдийг мэдээллээр ханган ажиллаж байна.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтөнд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн баг бүрт жил бүр санал авах ажлыг зохион байгуулж, аймгийн хэмжээнд иргэд, олон нийтийг хамарсан санал авах тухай зар мэдээллийг аймгийн [www.selenge.gov.mn](http://www.selenge.gov.mn)сайтад байршуулж, саналыг хүлээн авч, нэгтгэн эрэмбэлсэн байдлаар төсвийн төсөлд тусган, батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг сар бүр Шилэн дансны цахим хуудас, аймгийн вэб хуудсанд 5 төрлийн мэдээлэл, ил тод байдлын самбарт 3 төрлийн мэдээ байршуулан иргэдийг мэдээллээр ханган ажиллалаа. | 100 |
| 67 | 2 | Төсөв болон хөрөнгө оруулалтын орон тооны бус судалгаа шинжилгээний мэргэжлийн багийн үйл ажиллагааны журмыг боловсруулан аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэх | Төсөв болон хөрөнгө оруулалтын орон тооны бус судалгаа шинжилгээний мэргэжлийн баг байгуулан, үйл ажиллагааны журмыг боловсруулсан байна. | Аймаг, сумдын хөрөнгө оруулалт, их засварын хэрэгцээ шаардлага, хөрөнгө оруулалтын үр дүн, өнөөгийн байдал, сумдын төлөвлөлт, цаашдын хандлагыг тодорхойлох, төсөв, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр орон тооны бус баг байгуулах суурь судалгааг хийх зорилгоор ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд хийгдсэн судалгаанд үндэслэн аймгийн хөрөнгө оруулалтын талаарх нэгдсэн бодлоготой болгох ажлын эхлэл тавигдах бөгөөд Сэлэнгэ аймгийн 2018-2020 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр боловсруулах суурь баазыг бий болгоно. | 100 |
| 68 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.2 | Аймгийн хэмжээнд үл хөдлөх хөрөнгө, бууны тооллого, хөрөнгийн дахин үнэлгээг хийх, бүртгэлгүй татвар ногдох орлого, зүйлийг илрүүлэх | 865390.0 мян.төг болгон үл хөдлөх хөрөнгө болон бууны албан татварын орлогыг нэмэгдүүлнэ. | 2017 онд Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөгч 61, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар төлөгч 23, галт зэвсэг эзэмшигч 6, нийт 200 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4867 татвар төлөгч иргэн шинээр бүртгэгдэн татвар төлөгчийн суурь өргөжсөн байна.  Үл хөдлөх эд хөрөнгө эзэмшигч татвар төлөгчдийн албан татвар ногдуулалт төлөлтийн байдалд шалгалт хийж, хөрөнгийн анхны үнэ, зах зээлийн үнэ, бүртгэлийн үнэ, даатгалын үнэлгээ, татварын албанд тайлагнаж байгаа үнэ зэргийг харьцуулан үл хөдлөх хөрөнгийн үзлэгийг тогтмол хийж ажиллаж байна. Үзлэгээр баазад бүртгэлтэй Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөхөөр бүртгэгдсэн нийт 1086 үл хөдлөх хөрөнгийг тулгалт хийн үл хөдлөх эд хөрөнгө эзэмшигч 1323 аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийг хамруулсан ба зах зээлийн үнэлгээнээс хэт доогуур үнэлэгдсэн, дахин үнэлгээ хийгээгүй 202 үл хөдлөх хөрөнгийн 6682.3 сая төгрөгийн үнэлгээнд ногдсон 40.1 сая төгрөгийн татвар, мөн шинээр барьж ашиглалтанд орсон ч үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ аваагүй гэсэн шалтгаанаар бүртгэлд хамрагдаагүй байсан 175 үл хөдлөх хөрөнгийн 9254.5 сая төгрөгийн үнэлгээнд ногдсон 55.5 сая төгрөгийн татварыг тус тус илрүүлэн нэмэгдүүлснээр нийт 95,6 сая төгрөгийн татвар шинээр ногдуулж татварын суурийг өргөжүүлсэн.  Зах зээлийн үнээс хэт доогуур үнэлсэн болон хөрөнгийн үнэлгээгүй үл хөдлөх хөрөнгөд дахин үнэлгээ хийх, бүртгэлгүй хөрөнгийг нээн илрүүлж бүртгэлд хамруулан татвар ногдуулах зэрэг ажлуудыг байнга хийж байгаа бөгөөд 43 хөрөнгийг шинээр илрүүлэн бүртгэж, нийт 1422 үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэлтэй боллоо.  Аймгийн хэмжээний галт зэвсэг эзэмшигчийн судалгааг тулган баталгаажуулж мэдээллийн баазаа шинэчлэн ажиллаж, 6 иргэн шинээр бүртгүүлж, 353 иргэн татвар төлсөн байна.  Үл хөдлөх хөрөнгө болон бууны албан татварын орлого 893855,6 мянган төгрөгийн гүйцэтгэлтэй байна. | 100 |
| 69 | 4 | Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын баримт хэвлэх цэгүүдийн тоог нэмэгдүүлж, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч болон үйлчлүүлэгч нарт зориулсан сургалтыг зохион байгуулж, гарын авлагаар хангах, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих | НӨАТ төлөгчийг 100 хувь, суутган төлөгч бус татвар төлөгчийг 80 хувь хамруулж, баримт хэвлэх цэг 1300 болгож, сургалтанд 7650 орчим худалдаа эрхлэгч, үйлчлүүлэгч нарыг хамруулсан байна. | 2017 онд НӨАТ суутган төлөгч 309 ААНБ, 389 иргэн пос машин болон www.Е.Barimt.mn-ээр цахим баримт олгож байна. Энэ онд Сэлэнгэ аймгаас 901 иргэн Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшуулал авсан байна.  Алтанбулаг, Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагааннуур, Түшиг сумдын татвар төлөгч нарын ажлын байран дээр очиж, урамшууллын системийн хэрэгжилт, төлбөрийн баримт олголтонд хяналт тавин зөвлөгөө өгч ажилласан. Энэ шалгалтаар 5 сумын 50 татвар төлөгчийг шалгаж, 15 татвар төлөгчид хугацаатай шаардлага өгч, төлбөрийн баримт олгоогүй, зөрүүтэй өгсөн 13 татвар төлөгчид захиргааны хариуцлага тооцон 2640.0 мянган төгрөгийн торгуулийг ногдуулан төсвийн орлогод төвлөрүүлэн ажилласан. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшуулалын системийн хэрэгжилтийг ханган пос машинаар үйлчилж, И-баримтыг олгож иргэдэд үйлчилж байх тухай мэдэгдлийг 34 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд хүргүүлсэн.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшуулалын системтэй холбоотой 7036-1800 дугаарын утсанд 89 гомдол ирснийг шийдвэрлэж, НӨАТ-ын баримтыг нөхөн олгуулсан байна.  НӨАТатварын тухай хууль болон татварын урамшууллын талаар сургалтыг удаа дараа зохион байгуулж нийт 2555 татвар төлөгчийг хамруулсан байна. | 100 |
| 70 | 5 | Татвар төлөгчдөд зориулсан ажлын байрны болон танхимын сургалтыг зохион байгуулж,шилдэг, тэргүүний татвар төлөгчдийг тодруулж, үйл ажиллагааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах | Давхардсан тоогоор 8000 татвар төлөгчдийг сургалтанд хамруулж, гарын авлагаар хангана. | 2017 онд шинээр бүртгүүлсэн 98 ААН-ын судалгааг гарган сургалтын хөтөлбөр боловсруулж 17 сум 5 тосгонд сургалт зохион байгууллаа. 2017 онд ажлын байрны сургалтыг 124 удаа зохион байгуулж 227 татвар төлөгч, зах, худалдааны төвүүдэд 20 удаагийн сургалтаар 1560 татвар төлөгч, танхимын сургалтыг 32 удаа зохион байгуулж, 768 татвар төлөгчийг хамруулж, давхардсан тоогоор нийт 7500 татвар төлөгчийг хамруулсан байна.  “Татвар төлөгчдийн өдрүүд” арга хэмжээг зохион байгуулж, татварын хуулийн хэрэгжилтийг ханган улс, аймаг сумын татварын орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр давуулан биелүүлж 2016 оны ажил үйлсээрээ улсад тэргүүн байр эзлэхэд идэвхи зүтгэл санаачлага гарган өөрийн хувь нэмрээ оруулан ажилласан ТУБайцаагч М.Мөнхбаяр, С.Жаргалдалай, Т.Энхзаяа нарыг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 2300,0 мянган төгрөгөөр урамшуулан, Монголын Татварын албаны дээд шагнал болох “Шилдэг татвар төлөгч”-өөр “Сувраган тамир” ХХК, “Хостүрүү” ХХК, “Бүрэнбургалтай” ХХК-ууд, аймгийн Засаг заргын нэрэмжит “Шилдэг татвар төлөгч”-өөр “Урансэлэнгэ” ХХК, “Цахим-Ертөнц” ХХК, “Эрчин” ХХК, “Шилдэг ахмад татвар татвар төлөгч”-өөр П.Баасандорж захиралтай “Тосонгийн эх” ББН, Д.Цэвээнжав захиралтай “Ээж оюу” ХХК, С.Цэгмид захиралтай “Итгэлт-Ачтан” ХХК-ууд шалгарсан.  Шилдэг татвар төлөгчдийн үйл ажиллагааг орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлан ажиллалаа. | 100 |
| 71 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.3 | Төсөвт байгууллагууд, сан, хөтөлбөр, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагад эрсдлийн үнэлгээ хийж, өндөр болон дунд эрсдэлтэй байгууллагыг хяналт шалгалт, аудитад хамруулах | Өндөр болон дунд эрсдэлтэй 85 байгууллага буюу нийт төсөвт байгууллагын 36 хувийг хяналт шалгалтанд хамруулж, санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулна. | Төсөвт байгууллагууд, сан, хөтөлбөр, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагад эрсдлийн үнэлгээ хийхэд нягтлан бодох бүртгэлийн журнал хөтөлдөггүй, Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл дутуу оруулах зэрэг эрсдэл их байсан бөгөөд 2017 онд өндөр болон дунд эрсдэлтэй 88 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалт, 54 байгууллагад санхүүгийн дотоод аудит хийж, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар зөвлөмж өгч хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажилласны үр дүнд төсвийн хөрөнгө үрэгдэхээс урьдчилан сэргийллээ. | 100 |
| 72 | 7 | Хяналт шалгалт, аудитын үр дүнд хөрөнгийн үр өгөөжийг сайжруулах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах | Нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажилласнаар хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын зөрчил буурч, хөрөнгийн үр өгөөж сайжирна. | Санхүүгийн хяналт шалгалт, аудитаар 1 799 867,5 мянган төгрөгийн зөрчил дутагдал илрүүлж, улсын ахлах байцаагч, улсын байцаагч нар нийт 284 922,9 мянган төгрөгийн 14 акт тогтоож шийдвэрлэсэн. Үүнд: ЭМНДХэлтэст 273 415,8 мянган төгрөгийн төлбөрийн 11 акт тогтоож, 934,9 мянган төгрөгийг нийгмийн даатгалын байгууллагад төлүүлсэн, Авто тээврийн үндэсний төвд 1 507,2 мянган төгрөгийн 2 төлбөрийн акт, Ерөө сумын ЗДТГазарт 10 000,0 мянган төгрөгийн 1 акт тус тус тогтоосон байна.  Санхүүгийн хяналт шалгалтыг аудитын үйл ажиллагаа болон хяналт шинжилгээний арга хэлбэртэй хослуулан төлөвшүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд шалгалтад хамрагдсан байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгөх, балансын хөрөнгийн, төсвийн гол зардлуудад судалгаа шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах үндэслэл болгон ажиллаж, тайлант хугацаанд шалгагдсан байгууллагуудаас 74 зөрчил илрүүлэн, 101 зөвлөмж өгч, 22 304,1 мянган төгрөгийг орон нутгийн төсөвт төлүүлж барагдуулахаар шийдвэрлэсэн. | 100 |
| 73 | 8 | Мэргэшсэн Нягтлан бодогчдын институттай хамтран эд хариуцагчдын сертификат олгохсургалтыг зохион байгуулах | Сургалтаар 90 эд хариуцагчдыг хамруулж, сертификат олгож, эд хариуцагчдын ур чадварыг дээшлүүлнэ. | Аудитын газраас аймаг, сумдын ТЕЗ, төсвийн захирагч нарын санхүүгийн тайланд жил бүр аудит хийгдэн, аудитын дүгнэлтийн мөрөөр арга хэмжээ авч, сургалт, зааварчилгаа, зөвлөмжийг байнга өгч байгаа боловч нягтлан бодогч нарын алдаа, зөрчил давтагдсаар байгаа, мөн Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 18.3, Сангийн сайдын 294 дүгээр тушаал болох “Төсвийн ахлах нягтлан бодогчид тавигдах шаардлага, шалгуур журам”-ын 2.1.3 дугаар заалтанд төсөвт байгууллага болон аж ахуйн нэгж байгууллагын нягтлан бодогч нь мэргэшсэн нягтлан бодогч байх шаардлагатай гэж заасны дагуу нягтлан бодогч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд 27 нягтлан бодогч хамрагдаж, өртөг, гүйцэтгэлийн удирдлага, санхүүгийн тайлагнал болон санхүүгийн менежментийн мэдлэгийг олголоо. Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох 6 төрлийн шалгалтанд 30 нягтлан бодогч хамрагдсан байна.  Мөн санхүү, бүртгэлийн чиглэлээр 9 удаа сургалт зохион байгуулж, 200 гаруй менежер, нягтлан бодогч, эд хариуцагч ажилтнуудыг хамруулсан. Үүний үр дүнд мэдээ мэдээлэл, тайлагналтын үр дүн урд оноос 30 хувиар сайжирсан үзүүлэлттэй байна.  Эд хариуцагчдын судалгааг гаргаж, сертификатгүй эд хариуцагч нарт сертификат олгох сургалтыг зохион байгуулж, шалгалтанд тэнцсэн эд хариуцагчдад БСШУЯамны үнэмлэхийг гардуулж ажиллалаа. | 100 |
| 74 | 9 | “Санхүүгийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, бүртгэлд тавих хяналтыг чанаржуулах” сэдэвт зөвлөгөөнийг төсвийн ерөнхийлөн болон шууд захирагч,санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтнуудад зохион байгуулах | Төсвийн захирагч, санхүү, бүртгэлийн 170 ажилтныг хамруулсан зөвлөгөөн зохион байгуулснаар санхүүгийн хариуцлага дээшилнэ. | 2017оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газрын дарга, төсвийн шууд захирагч, Санхүүгийн албаны дарга болон нягтлан бодогч нарт “Төсөв, санхүүгийн оновчтой удирдлага, дотоод хяналтын үр нөлөөг дээшлүүлэх нь” сэдэвт зөвлөгөөн зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд нийт 90 хүн оролцож, аймгийн төсвийн өнөөгийн байдал, баримтлах бодлого, 2016 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмж, цаашид авах арга хэмжээний тухай, санхүүгийн дотоод хяналт, түүний үр нөлөө, байгууллага дотоод хяналтыг хэрхэн зохион байгуулах тухай, Шилэн дансны хуулийн тухай хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудлууд, Сумын санхүүгийн ажлыг хэрхэн оновчтой зөв зохион байгуулж болох тухай, тулгарч буй бэрхшээл, түүнээс гарах гарц сэдвүүдээр илтгэл тавигдлаа. Зөвлөгөөний хөтөлбөрийн дагуу сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг дарга нар “Орон нутгийн төсвийн орлогын боломж, зарлага болон төсөвт зохицуулалт хийх боломжууд”, төсвийн шууд захирагч, санхүүгийн албаны дарга нар “Төсвийн зөв төлөвлөлт, төсвийн байгууллагын хандлага, тайлагналт” сэдвээр нээлттэй хэлэлцүүлэгт орж, зөвлөгөөнөөс гарах зөвлөмжийг хэлэлцэн баталж, зөвлөмжийг нэгтгэн сумдад хүргүүлэн хяналт тавьж ажиллаж байна.  Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаанд сумдын Засаг дарга нарт тухайн сумын төсвийн өнөөгийн байдал, цаашид анхаарах асуудлуудын талаар мэдээлэлөгч, зарим асуудлуудыг шийдвэрлэж ажилласан. | 100 |
| 75 | 10 | Сэлэнгэ Энерго ОНӨААТҮГазраас авах 2008 оны 744,4 сая төгрөгийн авлагыг АИТХурлаар шийдвэрлүүлэх | Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн санхүүгийн тайландахь авлагын хэмжээ буурна. | “Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГ-аас 744,5 сая төгрөгийн авлагын шаардлагатай баримт материалыгбүрдүүлэн аймгийн ИТХ-аар хэлэлцүүлэн төсвийн алдагдал болгох тухай 2017 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 22 тоот тогтоолоор шийдвэрлүүлсэн. | 100 |
| 76 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.4 | Орхон, Хараа, Бэлчирийнбүсийн төвүүдэд төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэгч байгууллага болон төсөвт байгууллагуудын удирдлага, санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад Шилэн дансны тухай хууль, журмын сургалтыг зохион байгуулах | Сургалтанд хамрагдсан байгууллагуудын удирдлага, санхүүгийн ажилтнуудын Шилэн дансны тухай хууль, журмын мэдлэг дээшилж, мэдээллийн байршилтыг  100 хувь болгоно. | 2017 онд Мандал, Ерөө, Орхон, Орхонтуул, Сайхан, Баруунбүрэн, Цагааннуур сумд болон Бугант тосгоны төр төсвийн байгууллагуудын ажилтнуудад ажлын байранд нь Шилэн дансны тухай хуулийн сургалт зохион байгуулж, 80 гаруй ажилтан албан хаагчдыг хамруулсан. Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээ, мэдээлэл бүрэн байршиж, хэрэглэгчдэд хүрэх мэдээллийн цар хүрээ нэмэгдэж байна. | 100 |
| 77 | 12 | Шилэн дансны цахим сайтад мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн байршуулсан эсэхэд улирал тутам аудит хийж, үр дүнгийн талаар аймгийн цахим сайт, бусад мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх | Улирал тутам аудит хийснээр 212байгууллагын мэдээллийг бүрэн байршуулсан байна. | Аймгийн болон сумын төсвийн ерөнхийлэн захирагч 18, тэдгээрийн харъяа байгууллага 173, орон нутгийн өмчит компани, улсын үйлдвэрийн газар 11, төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэгч хувийн хэвшлийн байгууллага нэгж 58 нийт 260 байгууллага нэгж мэдээлэл байршууллаа.  Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдрийн “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай” 16 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэн дээрх байгууллагуудын Шилэн дансны цахим хуудсанд аудит хийхэд төсвийн 188 байгууллага 27269 мэдээлэл байршуулахаас 22668 мэдээлэл байршуулан 83 хувьтай, Орон нутгийн өмчит 11 байгууллага аж ахуй нэгж нь 1524 мэдээлэл байршуулахаас 986 мэдээлэл байршуулан 65 хувьтай, Төрийн чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэгч 59 байгууллага 130 мэдээлэл байршуулахаас 126 мэдээлэл байршуулан 96.9 хувьтай байна. Төсвийн 18 байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж 3 нийт 21 байгууллага мэдээлэл хангалтгүй байршуулж, хуулийн хэрэгжилт нийт дүнгээрээ 82.2 хувьтай байна.  Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар аймгийн албан ёсны сайт, Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны сайт болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэсэн. | 100 |
| 78 | 13 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.5 | Аймгийн сар бүрийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг хэвлэмэл байдлаар статистик мэдээ хэрэглэгчдэд тархааж, selenge.nso.mn болон бусад сайтуудад байршуулан мэдээллийн төрлийг нэмэгдүүлэх | 34 төрлийн албан ёсны, 75 төрлийн захиргааны статистик мэдээ, мэдээллийг байршуулж, мэдээллийн төрлийг 5-аар нэмэгдүүлнэ. | 2017 оны Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн сар бүрийн танилцуулга, аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг аймаг, сумын удирдлагуудад хэвлэмэл хэлбэрээр танилцуулж, сар бүр орон нутгийн телевизид мэдээлэл өгч ажиллалаа.  Аймгийн статистик мэдээллийн www.*selenge.nso.mn* цахим хуудас болон Сэлэнгэ статистик олон нийтийнсүлжээний хуудсаар дамжуулан сар бүрийн танилцуулга, 7 хоног бүрийн үнийн мэдээ, аймаг, улсын түвшний тооллого, судалгааны үр дүн, тайлангуудыг олон нийтэд шуурхай мэдээллэж ажилласнаар мэдээлэл хэрэглэгчдийн тоо 40000-д хүрсэн байна.  2017 онд захиргааны статистик мэдээний тоог 7-оор буюу хорт хавдрын өвчнөөр өвчлөгсөд, өвчлөлийн нас баралтын мэдээлэл, гэр бүл болон хүүхэд хөгжил, оролцооны мэдээлэл, НӨАТ-ын урамшууллын системийн хэрэгжилтийн мэдээлэл, санхүүгийн хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг улирал бүр, уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын нөхөн сэргээлтийн мэдээллийг хагас, бүтэн жилээр, хүрээлэн буй орчны статистик мэдээллийг бүтэн жилээр гаргаж олон нийтэд мэдээлж байна. | 100 |
| 79 | 14 | 17 сумын 10 төрлийн албан ёсны статистик мэдээ, “Мал тооллого”-д хагас, бүтэн жилээр, “Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн түүвэр судалгаа”, “Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа”-нуудад улирал тутам хяналт хийх | Түүвэр байдлаар 8 сумдад “Мал тооллого”, “Өрхийн нийгэм эдийн засгийн түүвэр судалгаа”, “Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа” зэрэгт давтан хяналт хийгдэж баталгаажсан байна. | 2017 онд Мандал, Баянгол, Сайхан, Алтанбулаг, Шаамар, Зүүнбүрэн сумдад 19 төрлийн албан ёсны статистик мэдээ, тайлан гаргалтанд хяналт хийж, зөвлөмж өгч ажиллалаа.  2017 онд “Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа”, “Ажиллах хүчний судалгаа”-нд 17 сумын нийт 876 өрх хамрагдсан байна. Өрхөд суурилсан судалгааны хяналт Баянгол, Сайхан, Жавхлант, Алтанбулаг, Сүхбаатар, Цагааннуур, Шаамар, Мандал сумдын нийт 77 өрхөд хийгдээд байна.  Монгол Улсын хэмжээнд “Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээ 2015, 2016” судалгаа явагдсан бөгөөд манай аймгийн 166 аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдсан байна. Энэхүү судалгааны хяналтыг аймгийн Статистикийн хэлтэс Үндэсний Статистикийн Хороотой хамтран Зүүнбүрэн, Цагааннуур, Сайхан, Сүхбаатар сумдад хийж ажиллалаа.  2017 оны “Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа”-ны хяналтын тооллогыг Үндэсний Статистикийн Хороотой хамтран Хүдэр, Ерөө, Алтанбулаг, Шаамар, Жавхлант сумдад хийлээ.  2017 оны 09 дүгээр сард Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн талаар Мандал, Цагааннуур, Баруунбүрэн, Сант, Сүхбаатар, сумдын багийн Засаг дарга нарт зөвлөгөө өгч, ажлын байран дээрх сургалт зохион байгууллаа.  Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол, соёл, урлагийн газартай хамтран Цагааннуур, Түшиг, Зүүнбүрэн, Мандал, Сайхан, Хүдэр сумдад захиргааны статистик мэдээнд хяналт хийж, заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа. Шалгалтуудын үр дүнд Статистик мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдал, чанар сайжирч байна. | 100 |
| 80 | 15 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.6 | Мандал, Баянгол, Сайхан, Сүхбаатар сумдуудад АТМ суурилуулан аймгийн хэмжээнд АТМашины тоог нэмэгдүүлэх | АТМ-н тоог 4-өөр нэмэгдүүлж, аймгийн хэмжээнд 35 АТМ ажиллана. | Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй арилжааны банкны удирдлагуудтай удаа дараа уулзалт зохион байгуулж, цаашид хийх ажил болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллаганы хөтөлбөрт туссан ажлын талаар хэлэлцлээ. Сэлэнгэ аймагт 2017 онд шинээр суурилуулах АТМ-н судалгааг авч удирдлагуудад танилцуулж ажилласны дүнд тайлант онд Сүхбаатарт 5, Цагааннуурт 1, Мандалд 3, Баянголд 1 АТМ тус тус шинээр суурилуулан банкны төлбөр тооцоог ард, иргэдэд ойр, хурдан шуурхай гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна.  Мөн хөдөлмөр эрхлэлт, эдийн засаг, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээ, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн бодлогыг дэмжих, санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх чиглэлээр Голомт банктай хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулан ажиллаж байна. | 100 |
| 81 | 16 | Даатгал, брокер, дилер, хадгаламж зээлийн хоршоо, банк бус санхүүгийн байгууллагуудаас үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулан Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран Сүхбаатар суманд сургалт зохион байгуулж, олон нийтэд даатгалын ач холбогдол, үнэт цаасны зах зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, 1072 хувьцаа болон иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар сурталчлан таниулах | Хөрөнгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагуудын ажилтнууд болон 450 орчим иргэдийг сургалтанд хамруулснаар хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэг дээшилнэ. | Санхүүгийн болон хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дэлгэрүүлэх зорилгоор өдөрлөг, сургалтуудыг зохион байгуулж байна.  “Хөрөнгийн зах зээлийн суурь мэдлэг” сэдэвт анхан шатны сургалтыг хөрөнгийн зах зээлийн үндэс, санхүүжилтийн шаардлага, компаний эрх зүй, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага, ХЗЗ-д оролцогч байгууллагууд, ҮЦ-ны төлбөр тооцоо, ҮЦ-ны ЗЗ-ийн тухай хууль, зохицуулалтын орчин, ХО-ын сангийн хүрээнд зохион байгуулж, сургалтанд нийт 40 хүн хамрагдлаа.  Замын цагдаагийн тасаг, Татварын хэлтэс, Автотээврийн төв, Албан журмын даатгагчдын холбоо, Ард, Бодь, Миг, Монгол, Монре, Номин, Практикал, Соёмбо, Тэнгэр даатгалын компаниудтай хамтран Олон улсын худалдааны төвд “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг” зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр:  -Даатгалын компаниуд - 9 харилцагчдад даатгалын үйлчилгээ, 85 хүнд зөвлөгөө  -АТТөв - шилжилт хөдөлгөөн 9, хяналтын үзлэг 10, 7 иргэнд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө  -Татварын хэлтсээр 21 иргэн үйлчлүүлж, АТӨЯХАТ, агаар бохирдлын төлбөр болох 553,7 мянган төгрөгийг аймгийн төсвийн орлогод төвлөрүүлсэн байна.  Алтанбулаг сумын хилийн боомтын орчинд гадаад валютын арилжаа хууль бусаар эрхэлж байгаа нэр бүхий иргэдтэй нэг бүрчлэн уулзаж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах талаар зөвлөгөө өглөө. | 100 |
| 82 | 17 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.7 | Орон нутгийн өмчийн бүртгэл, ашиглалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж, цахим мэдээллийн санг хэрэглээнд нэвтрүүлэх | Цахим мэдээллийн санд хөрөнгийн мэдээллийг бүрэн байршуулснаар жилийн эцсийн тайланг цахимаар тайлагнана. | 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Мандал,Баянгол,Жавхлант,Ерөө,Хүдэр сумдад орон нутгийн өмчийн бүртгэл, ашиглалт, хамгаалалтанд хяналт тавьж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласанаар баланс хооронд шилжүүлэх үндсэн хөрөнгө, актлах үндсэн хөрөнгө, дуудлага худалдаагаар худалдах үндсэн хөрөнгүүдийн материалыг бүрдүүлж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээр оруулж тогтоол гаргуулан ажиллаж байна.Цахим мэдээллийн санг хэрэглээнд нэвтрүүлсэнээр хуулийн этгээд нь удирдлагыг үнэн зөв мэдээллээр хангаж,хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт,өмчийн бүртгэлээр тавих хяналт сайжирч байна. | 100 |
| 83 | 18 | “Цант-Орхон”, “Гавшгай-Ус”, “Урсгал-Ус”Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн ТУЗ-ийн гишүүдийг Аймгийн ИТХурлын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн шинэчлэн байгуулах | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд оновчтой удирдлагаар хангагдана. | “Цант-Орхон”, “Гавшгай-Ус”, “Урсгал-Ус”Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн шинэчлэн байгуулан ажиллаж байна. Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд нь 2017оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө ТУЗ-ын хурлаар батлуулж, 2016 оны жилийн эцсийн тайлангаа тайлагнаж, цаашид ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө хяналт тавьж ажиллаж байна. | 100 |
| 84 | 19 | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт зохион байгуулж, үр дүнг тооцон аймгийн удирдлагад танилцуулах. | Хяналт шалгалтыг тогтмолжуулснаар ОНӨААТҮГазруудын үргүй зардлыг багасгах, орлого нэмэгдэх цаашид тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдсэн байна. | Орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыгтогтмолжуулсанаар үргүй зардлыг бууруулж, орлого нэмэгдүүлэх цаашид тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах талаар арга хэмжээг авч ажиллаж байна.  -Аймгийн Засаг дарга орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын захирлуудтай үр дүнгийн гэрээ байгуулан ажилласан.  -Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын захирлын үр дүнгийн гэрээг хагас бүтэн жилээр дүгнэн ажиллана. | 100 |
| **2. НИЙГМИЙН БОДЛОГО** | | | | | | |
| **2.1.Эрүүл мэндийн бодлого:** | | | | | | |
| **Салбарын хүний нөөцийг чадавхижуулан, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, оношилгоо, эмчилгээ, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | |
| 85 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 | Эмч, эмнэлгийн ажилтныг ажлын байрны болон телемедицин, багц цаг, зайн сургалтуудад хамруулан мэдлэг ур чадварыг нь тасралтгүй дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Цахим сургалтанд эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хамрагдалтын хувийг 60-70 хувьд хүргэнэ. | Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, сургалтын байгууллагуудтай хамтран 25 удаагийн телемедициний сургалтанд давхардсан тоогоор 180 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилчдыг хамрууллаа.  Эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн 65 хувийг цахим сургалтанд хамруулснаар цахим системд суурилсан үйлчилгээг үзүүлэх арга зүйд суралцлаа. | 100 |
| 86 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 | Мэргэшүүлэх сургалтаар аймгийн хэмжээнд сүрьеэ, нярайн эмч, нэн шаардлагатай эмч мэргэжилтэнг сургаж бэлтгэх | Мэргэшүүлэх сургалтаар сүрьеэгийн 2 эмч, нярайн 2 эмчийг суралцуулсан байна. | Аймгийн хэмжээнд нэн шаардлагатай байгаа нарийн мэргэжлийн:   * сүрьеэгийн эмч -2, * анатомийн эмгэг судлаач эмч -1, * нярайн эмч -2,   нийт 5 эмчийг төгсөлтийн дараах үндсэн төрөлжсөн мэргэшил олгох сургалтанд хамруулж, эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлснээр мэргэжлийн өндөр түвшинд оношилгоо, эмчилгээ, үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой боллоо. | 100 |
| 87 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 | Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хорооны ажлыг сайжруулж ёс, зүйн харьцаа, хандлагын чиглэлээр сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд ёс, зүйн харьцаа хандлагын чиглэлээр 12 удаагийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж 610 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан байна. | 2017 онд эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн чиглэлээр 8 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, 658 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн,ажилтнуудыг хамруулснаар ёс зүйн асуудлаар иргэдээс ирүүлсэн гомдлын тоо өнгөрсөн оныхоос 6-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. 2016 онд 8 гомдол ирсэн бол 2017 онд 2 иргэнээс ирсэн гомдлыг бүрэн шийдвэрлэсэн. | 100 |
| 88 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.3 | Алслагдсан сум, багийн иргэд, малчид тариаланчдад нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр үзүүлэх | Зудтай сум болон алслагдсан багийн иргэн, малчид тариаланчдын судалгаа хийж явуулын хэлбэрээр эрүүл мэндийн тусламжийг үзүүлсэн байна. | Аймгийн хэмжээнд өвөлжилт хүндэрсэн, алслагдсан Баруунбүрэн, Орхон, Орхонтуул, Сант сумдын нийт 1264 малчин айл, өрхийн 2672 иргэн /528 хүүхэд/-д нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгийг явуулын хэлбэрээр хүргэсэн нь иргэдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээ боллоо. Явуулын үйлчилгээнд 6.382.760 төгрөгийн зардлыг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс шийдсэн байна.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг ньнарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгийн багийг 6-7 саруудад 16 сум 6 тосгонд бүсчлэн зохион байгуулж, 8369 иргэнийг хамруулан, аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс 5.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн нь иргэдийн чирэгдлийг багасгасан арга хэмжээ боллоо.  Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн ажилд оролцож байгаа тариаланч, ногоочид, оюутан сурагчид, цэргийн албан хаагчдыг эрүүл мэндийг үзлэгт хамруулах, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг газар дээр нь үзүүлэх арга хэмжээг 10 сард зохион байгуулсан. | 100 |
| 89 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.3 | Иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах | Нийт амбулаторийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 50 хувьд хүргэнэ. | Аймгийн хэмжээнд нийт 238837 үзлэгийг хийсэн бөгөөд 27.4 хувийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг эзэлж байна.  Ажил олгогч 29 байгууллагын 5541 иргэнийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан. Зүүнбүрэн суманд “Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээнд болон олон нийтийн түвшинд мобайл технологийг нэвтрүүлэх нь” төслийн эрт илрүүлгийн үзлэгийг явуулын болон эмнэлэгт суурилсан хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд хэнийг ч орхигдуулахгүй байх зарчмыг баримтлан нийт хүн амын 61.1 хувь, зорилтот бүлгийн /18-65 насны/ 1682 хүнээс 784 /46.6 хувь/-ийг халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлэгт хамруулсан нь хүн амын эрүүл мэндийн эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ боллоо. | 40 |
| 90 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.5 | Эх, нялхсын эрүүл мэндийг сайжруулах, өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах талаар аймаг сумдын Засаг дарга, Эрүүл мэндийн газрын удирдлагын гурвалсан гэрээг байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах | Эхийн эндэгдэл гаргахгүй 5 хүртэлх насны эндэгдэлийг 10,0 промилл болгон бууруулсан байна. | Аймаг сумдын Засаг дарга, Эрүүл мэндийн газрын даргын 2017 оны гурвалсан гэрээнд эх, нялхсын эрүүл мэндийг сайжруулах, өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах талаар тодорхой заалт тусгаж,“Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” мэдээллийг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж тогтоол батлуулан холбогдох газруудад мэдээлэл арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.  “Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн хяналтын чанарыг сайжруулах тохиолдол, мэдээлэлд суурилсан” сургалт, хэлэлцүүлэгт эрүүл мэндийн байгууллагуудын 120 хүнийг хамруулж, хэлэлцүүлэг зохион байгуулан зөвлөмж гарган хэрэгжүүлж ажилласнаар 2017 онд эхийн эндэгдэл гаргаагүй, 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 11 тохиолдол гарсан нь өнгөрсөн мөн оныхоос 12-оор буурч, 10000 хүн амд 11.7 промил байна. | 70 |
| 91 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.7 | Улаан бурхан, улаанууд өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг бууруулах цогц арга хэмжээ авах | Улаанбурханы өвчлөл 10000 хүн амд 150 тохиолдол бүртгэгдэж 14.7 промилл болгоно.  Дархлаажуулалтынамралт 100 хувьтай хийгдсэн байна. | Улаанбурхан, улаанууд, гахайн хавдрын товлолын дархлаажуулалтад 1899 хүүхдийг хамруулж, хамрагдалт 99.6 хувьтай байна.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг, Сайхан сумын Сум дундын эмнэлэгт төрсөн 372 эхийгулаанбурхан, улаануудын вакцинд хамруулж,өвчнөөс урьдчилан сэргийллээ.  Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2902 хүүхдийг улаанбурханы дархлаажуулалтанд хамруулсан нь хүүхдүүдийг халдварт өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх боломж бүрдлээ. | 100 |
| 92 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.9 | “Эрүүл мэндийн хөгжил хөтөлбөр-5” төслийн хүрээнд аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн цусны банк, төвлөрсөн ариутгалын хэсэг, эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлгийн цусны салбар төвийн орчин нөхцөл сайжирч стандартын шаардлага хангасан багаж тоног төхөөрөмж нэмэгдсэн байна. | “Эрүүл мэндийн хөгжил-5” хөтөлбөрийн хүрээндаймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 432.3 сая төгрөг, Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэгт 79.3 сая төгрөгийнцусны банк, төвлөрсөн ариутгалын хэсэг, эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад шаардлагатай зарим тоног төхөөрөмж, хатуу эдлэлийг тус тус нийлүүлснээр цусны аюулгүй байдлын нөхцөл бүрдлээ.  Эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төслийг 2018 оны 1 дүгээр улиралд хэрэгжүүлэхээр тогтсон. | 70 |
| 93 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.10 | Хачигт халдварын байгалийн голомтот газарт оршин суугчдын дунд хачгаар дамжих халдварын тархалтыг байгалийн голомтын хайгуул тандал судалгаагаар тогтоож хариу арга хэмжээ авч ажиллах | Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Цагааннуур, Түшиг, Мандал сумдын 10 цэгт газрын 90000 га газар нутгийг хамруулан тандалт судалгааг өргөжүүлэн хийсэн байна. | Зоонозөвчинсудлалын төвөөс Алтанбулаг, Хүдэр, БулганаймгийнБугатсумын 7 цэгтхачигтүүвэрлэж,I.persulcatusзүйлийнхачиг 779, D.nutalli 29-ийгцуглуулжмалэмнэлгээрдамжууланЯпон УлсынЯмагучи Их сургуулийнлабораторитшинжлүүлэхээрилгээгээд байна. | 40 |
| 94 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.10 | Хачигт халдвар, боом, галзуу өвчний дархлаажуулалтыг тархвар судлалын заалтаар хийх ажлыг зохион байгуулах | Хачигт халдварын голомтот нутгийн эрсдэлт бүлгийн хүн амын 80 хувийг хамруулан, боом, галзуу өвчний дархлаажуулалт 100 хувьтай хийгдсэн байна. | Хачигт халдварын дархлаажуулалтанд байгалийн голомтот 6 сумдын эрсдэлт бүлгийн хүн амын 11.2 хувь, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Хилийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Онцгой байдлын газрын ажилчдыг 1-р тунд 2055, 2-р тунд 1924, 3-р тунд 1240, сэргээх тунд 142 нийт 5361 хүнийг тус тус хамруулж, нохойд хазуулсан 70 хүнд галзуугийн эсрэг 286 тун вакцин хийж, хүн амыг хачигт халдварын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нөхцөл бүрдлээ. | 70 |
| 95 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.12 | ”Шуурхай удирдлагын нэгж”-ийг МХГ, ОБГ, ХХААЖДҮГ, ХМХА, ЭМГ, ЗӨСТ-ийн мэргэжилтэн албан хаагчдаас бүрдсэн багийг сургалтанд хамруулж, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах | Шуурхай удирдлагын нэгж байгуулагдаж багийн гишүүд сургалтанд хамрагдан үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна. | “Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед салбар хооронд мэдээ, мэдээлэл солилцох, хариу арга хэмжээ авах журам”-ын төсөлд санал оруулж, аймгийн шуурхай удирдлагын нэгжийн багийн гишүүдээс мэдээллийг7 хоног бүр авч, нэгтгэн Эрүүл мэндийн яаманд хүргүүлж байна. Салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах “Шуурхай удирдлагын нэгж”-ийн багийн гишүүдийг чадавхжуулах зорилгоор 2 удаагийн сургалтыг шуурхай удирдлагын нэгжийн багийн гишүүдийг хамруулан зохион байгуулснаар болзошгүй аюулын үед шуурхай үйл ажиллагаа явуулах арга зүйг эзэмшлээ. | 100 |
| 96 | 12 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.14 | Халдварын сэргийлэлтийн хяналтыг сайжруулан антибиотикийн зохистой хэрэглээг иргэдэд хэвшүүлэх | Нийт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн 40 хувьд нь антибиотикийн мэдрэг чанарыг тодорхойлсон байна. | Халдварын үүсгэгчийг илрүүлэн оношлох, тандах, нянгийн антибиотикт мэдрэг шинж чанарыг тодорхойлох, хянах, лабораторийн оношилгоо, шинжилгээний арга, хэлбэрийн талаар эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд сургалт зохион байгууллаа.  Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн бактериологийн лабораторид цусны ариун чанар, шээсний ариун чанар, шархны арчдас /идээт үрэвсэл/, хамар залгиурын арчдас, шулуун гэдэсний арчдас, цэрний шинжилгээ, цагаан хорхойн шинжилгээ, орчны арчдасын шинжилгээ, агаарын шинжилгээнүүдийгтус тус хийж байна.  2017 оны байдлаар бактериологийн лабораторид нийт 2805 шинжилгээ хийгдснээс амбулаторийн шинжилгээ 2424буюу86хувь, тасгийн шинжилгээ 381 буюу 14 хувь, антибиотикийн мэдрэг чанарын шинжилгээ 49.6 хувийг тус тус эзэлж байна. | 100 |
| 97 | 13 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.17 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг хэрэглээний халуун устай болгох судалгаа, тооцоог гаргаж шийдвэрлүүлэх | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг хэрэглээний халуун усанд холбогдсон байна. | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 63.6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ялтсан бойлер суурилуулах ажлыг “Калдера тубо” ХХК гүйцэтгэн хэрэглээний халуун усаар бүрэн хангаснаар үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдсэн. | 100 |
| 98 | 14 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.19 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийг тоноглогдсон түргэн тусламжийн машинтай болгох, ЭМТ-үүдийн автомашины парк шинэчлэлийн асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэх | Шаамар, Түшиг, Хушаат, Мандал сумын Хэрх, Түнхэл тосгон, Орхонтуул сумын Рашаант тосгоны эрүүл мэндийн байгууллагууд түргэн тусламжийн автомашинтай болсон байна. | * Улсын төсвийн 16.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг бүрэн тоноглосон түргэн тусламжийн автомашин, * Сайхан сумын сум дундын эмнэлэгт сум хөгжүүлэх сангийн 30.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр түргэн тусламжийн автомашин, * Онцгой байдлын Ерөнхий газраас 29.3 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Хэрх тосгоны эрүүл мэндийн төвийг УАЗ-469 маркийн түргэн тусламжийн автомашин, * Кувейт Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг болон Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэгт бүрэн тоноглогдсон түргэн тусламжийн автомашин, * Эрүүл мэндийн сайд, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээний хүрээнд Ерөө, Хушаат, Шаамар, Зүүнбүрэн сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэдөвчтөн тээвэрлэх зориулалттай пургон маркийн автомашинуудыг тус тус нийлүүлснээр орон нутаг, алслагдсан сумдын иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүргэх боломж бүрдлээ. | 70 |
| 99 | 15 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.19 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт эрчимт эмчилгээний тасгийг байгуулж, тоног төхөөрөмжөөр хангах | Эрчимт эмчилгээний тасагтай болж, багаж тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт эрчимт эмчилгээний тасаг байгуулах зураглал, тоног төхөөрөмжийн судалгаа, шаардлагатай хөрөнгийн тооцооллын ажил хийгдэж байна.  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасгийг Турк Улсын “ТИКА” Олон Улсын байгууллагын тусламжаар 136.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий их засварын ажил хийгдэж,тасагт хэрэглэгдэх багаж тоног төхөөрөмжийг худалдан авах тендер зарлаад байна. | 40 |
| 100 | 16 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.19 | Эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар үйлчилгээ, Хүдэр сум Мандал сумын Хэрх, Түнхэл, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилга, барилгын өргөтгөлийг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэх | Мандал сумын Хэрх тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажил дууссан байна. | Улсын төсвийн 51.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Ерөө сумын Эрүүл мэндийн төвийн дээврийн их засвар, 50.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Сайхан сумын Номгон тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн их засварыг хийснээр үйлчлүүлэгчдэд таатай орчин бүрдсэн.  Хэрх тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажил 90 хувьтай байгаа боловч дотоод засвар хийгдээгүй, уурын зуухны хүчин чадлаас шалтгаалан барилгыг улсын комисс хүлээж аваагүй учир холбогдох хүсэлтээ Эрүүл мэндийн яаманд уламжлаад байна. | 70 |
| 101 | 17 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.20 | Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, иргэний нийгмийн байгууллагатай хамтран “Нийгмийн эгэх” хариуцлага төслийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон ажиллах | Төсөл хэрэгжиж эхэлсэн байна. | Дэлхийн банк, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Нийгмийн эгэх хариуцлага” төслийн хүрээнд ”Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах” зорилгоор иргэд хүний нөөц, тусламж үйлчилгээний чанар, тоног төхөөрөмж, эрүүл мэндийн байгууллагуудын уялдаа холбооны асуудлаар үнэлгээний арга зүйн сургалтыг иргэдэд зохион байгуулж, үнэлгээг өгөх ажлыг хэрэгжүүлэн үр дүнгийн асуудлаар иргэд, эмч, төрийн захиргааны ажилтнуудыг оролцуулан “Нүүр тулсан ярилцлага”-ыг зохион байгуулж, хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн сүрьеэгийн тасгийн үйл ажиллагааны талаар 324 иргэдээр онооны карт бөглүүлж, хөндлөнгийн үнэлгээг хийлгэхэд “Сайн” гэсэн үзүүлэлт гарсан байна. Дэлхийн банкны гадны шинжээчийн баг Иргэний Нийгмийн Байгууллагуудын Холбоодын гишүүдтэй төслийн үр дүнгийн талаар уулзалт, ярилцлага хийж, аймгийн ЗДТГ, Эрүүл мэндийн газар, аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт төслийн үр дүнд хяналтын үнэлгээг хийгээд байна. | 100 |
| 102 | 18 | НБХ-ийн санал | Сүрьеэгийн эмнэлгийг тусгай зориулалтын байртай болгох | Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилгатай болсон байна. | Сүрьеэгийн эмнэлгийн байрны хөрөнгийн асуудлаар Японы байгууллагуудад санал хүргүүлж, газрын асуудлыг шийдвэрлэх, зураг төслийг боловсруулах чиглэлийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад хүргүүлж, бэлтгэл ханган ажиллаж байна. | 40 |
| 103 | 19 | ЭМГ-ын санал | Үйлчлүүлэгчид эмнэлгийн болон лабораторын тусламж, үйлчилгээг чирэгдэл, хүлээгдэлгүй, хүргэх “Шилэн эмнэлэг” төслийг хэрэгжүүлэх | Төсөл хэрэгжүүлэх тушаал, төлөвлөгөө гарсан байна. | Эрүүл мэндийн сайдын 2016 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн албан даалгаврын дагуу “Шилэн эмнэлэг” төслийг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ханган ажиллаж байна. Шаардлагатай хэрэгслийн төхөөрөмж авах төсөв шийдэгдээгүйн улмаас төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа саатсан болно. | 0 |
| **2.2. Боловсролын бодлого:** | | | | | | |
| **Бүх шатны боловсролын байгууллагуудад сурч боловсрох, хөгжих, ажиллах, амьдрах, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчныг бүрдүүлж, боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэнэ.** | | | | | | |
| 104 | 1 | ЗГҮАХ 3.2.2,  АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 | Ерөө сумын Малчны 1-р багт гэр цэцэрлэг ажиллуулж, Шаамар-100, Баянгол-75, Сүхбаатар сумын 3-р багт-100, Цагааннуур суманд-100 ортой шинэ цэцэрлэг барих, Мандлын “Олимп”-150, Ерөө-100, Бугант тосгонд-75 ортой цэцэрлэгийн өргөтгөл барих, Сүхбаатар сумын 2-р цэцэрлэгт их засвар хийх | Төрийн өмчийн 4 цэцэрлэг шинээр, 3 цэцэрлэгт өргөтгөл хийснээр цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоог725-аар нэмэгдүүлж, хамран сургалтыг 93 хувьд хүргэнэ. | Ерөө сумын Малчны 1-р багт гэр цэцэрлэг ажиллуулж, 60 хүүхдийг хамрууллаа.Шаамар суманд 100 ортой төрийн өмчийн шинэ цэцэрлэг, Баянгол сумын 75, Бугант тосгоны 75, Түнхэл тосгоны 150, Сүхбаатар сумын 4-р цэцэрлэгийн 100, Сүхбаатар сумын 7-р цэцэрлэгийн 75 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлүүдийг шинээр ашиглалтанд оруулж, цэцэрлэг ажиллуулах хүсэлтэй хувийн 2 байгууллага, 1 иргэний санаачилгыг дэмжиж, Мандал суманд-150, Сүхбаатар суманд-250 хүүхдийн ортой цэцэрлэгт үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоод байна. Ерөө суманд 100 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн барилгыг ашиглалтанд оруулахаар бэлтгэл хангаж байна.  Улсын төсөвт 36, хувийн хэвшлийн 4, албан газрын харьяат 3 нийт 43 цэцэрлэгт 7900 гаруй хүүхэд, хувилбарт сургалтаар768 хүүхэд, сургуулийн өмнөх боловсролд нийт 8668 хүүхэд хамрагдаж, хамран сургалт 92,7 хувьтай, цэцэрлэгийн хамран сургалт 83,2 хувьд хүрч өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0,4 хувиар ахисан байна.Сүхбаатар сумын 8-р багт 100 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийг ашиглалтанд оруулах аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэр гарч, Японы “Өвсний үндэс” хөтөлбөрийн газраас 184.0 сая төгрөгийн хөрөнгийг бүрэн шийдвэрлэж, засварын ажлын тендер зарласан.  Сүхбаатар сумын 2-р цэцэрлэгт Улсын төсвийн хөрөнгөөр их засвар хийж гүйцэтгэлээ.  Сүхбаатар суманд-150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгынгазрын асуудлыг шийдвэрлэж, Цагааннуур суманд-100 ортой шинэ 2 цэцэрлэг барих саналыг БСШУСЯ-нд уламжлаад байна.Дээрх ажлуудыг хийснээр цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдэж, хүүхэд эрүүл, аюулгүй, өсч хөгжих нөхцөл бүрдээд байна. | 100 |
| 105 | 2 | ЗГҮАХ 3.2.9  АЗДҮАХ-ийн 2.2.2 | Бэлчир, Хараа бүсийн сургуулиудын сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцох | Сургалтын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх арга замыг тодорхойлсон байна. | Орхон, Хараа бүсийн сургууль, цэцэрлэг, соёл, урлагийн 39 байгууллагад зөвлөн туслах чиглэлээр ажиллаж, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, анги дүүргэлт, багшийн хүрэлцээ хангамж, сонгон гүнзгийрүүлж судлах хичээлийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, сургалтын орчны тохижилт, засвар үйлчилгээ, эрүүл ахуй, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажил, түүний үр дүн, сурагчийн дүрэмт хувцас, сурах бичгийн хангалт, хүрэлцээ худалдан авалт, номын сан, дотуур байр, сургууль, цэцэрлэгийн гал тогоо, үдийн цай, хөрөнгө оруулалт, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, 349 цагийн хичээл, үйл ажиллагааг ажиглаж, 598 багш, ажилтанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласнаар байгууллагын үйл ажиллагаа сайжирч, суралцагчийнмэдлэг, чадвар, дадалд ахиц гарч,Хэрх тосгоны бүрэн дунд сургууль Улсын тэргүүний сургуулиаршалгарлаа.Бүх сумдын Засаг дарга нар, Боловсрол, соёл урлагийн газрын даргын 2017 оны гэрээнд сургалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр заалт тусгаж, үр дүнд нь хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж, аймгийн Засаг даргын зөвлөл, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэлээ. | 70 |
| 106 | 3 | АЗДҮАХ-ийн2.2.3 | Сургууль, цэцэрлэгийн цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламжинд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж, үр дүнг тооцох, сайн туршлагын үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Зарим сургуулиудад сайн туршлагыг жишиг байдлаар нэвтрүүлж, цаашид түгээн дэлгэрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн байна. | Сургууль, цэцэрлэгүүдийн “Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл байдал”-дхяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийлээ. 22 сургуультөвлөрсөн усан хангамжинд холбогдсон, 12 нь төвлөрсөн бус усан хангамжтай байна. 12 сургуулиудад ундны усны чанар, аюулгүй байдалд шинжилгээ хийлгэсэн байна.  34 сургуулийн хүүхэд, багш нар сургууль дээрээ эрүүл ахуйн шаардлага хангасан аюулгүй ундны ус бүхий ус цэвэршүүлэгчээр хангагдсан. 10 сургууль дотроо, 17 нь гадна, дотор, 7 сургууль гаднаа ариун цэврийн байгууламжтай байна.  24 сургууль байнгын устай угаагууртай, 10 сургууль зөөврийн усаар дүүргэдэг угаагууртай байна.  Сурагч, эцэг эх олон нийтэд зориулсан “Ариун цэврийн байгууламж ашиглах”, “Эрүүл ахуйн зөв дадал хэвшил олгох”, “Эрүүл мэнд”, “Ус, ариун цэвэр эрүүл ахуй” зэрэг сургалтуудыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор нийт 23987 сурагч, эцэг эх хамрагдлаа.  Цэцэрлэгүүдийн 27 нь төвлөрсөн усан хангамжтай, 12 нь төвлөрсөн бус усан хангамжтай, 12 цэцэрлэг усаа эрүүл ахуйн шинжилгээнд хамруулсан байна. | 70 |
| 107 | 4 | ЗГҮАМХ 3.2.7  АЗДҮАХ-ийн2.2.3 | Сургууль, цэцэрлэгийн орчинд гэрэлтүүлэг, явган хүний гарц, шаардлагатай газарт камер, толь байршуулах, тээврийн хэрэгслийн хурд сааруулагчтай болгох ажлыг эхлүүлэх | Бүх сургууль, цэцэрлэгийн орчны дэд бүтэц сайжирсан байна. | 34 сургууль, 41 цэцэрлэгээс гэрэлтүүлэг, явган хүний гарц, камер, тээврийн хэрэгслийн хурд сааруулагчийн судалгааг авч нэгтгэн, холбогдох байгууллага, эцэг эхэд хөрөнгийн дэмжлэгийг уламжилснаар:  -Хушаат, Мандал сумын 4-р сургууль, Түнхэлийн сургуульгаднаа гэрэлтүүлэг шинээр хийж, Баянгол, Цагааннуур, Мандал сумын 4-р сургууль, Бугант тосгоны сургууль, Баянгол сумын цэцэрлэг явган хүний зам шинээр тавьж, Хушаат, Сүхбаатар сумын сургуулиудявган хүний гарц тэмдэглэгээг шинээр байрлуулсан байна.  -15 сургууль, 24 цэцэрлэг эцэг эх, хувийн байгууллагын хандив тусламжаар камержуулах ажлыг хийж, эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг хянах боломжийг бүрдүүллээ.  -Хүдэр, Зүүнбүрэн сумд,Орхонтуулын Рашаант, Түнхэл тосгодын сургууль, Бугант, Зүүнбүрэн, Мандал сумын 1-р цэцэрлэг, Сайхан сумын 11, 24-р цэцэрлэг, Шаамар, Жавхлант,Баянгол сумд, Хэрх тосгоны цэцэрлэг авто машины зогсоол, Мандал сумын 2-р сургууль дугуйн зогсоол шинээр хийж, анхааруулах мэдээлэх тэмдэг, тэмдэглэгээбайрлуулж, машин орох хязгаарын бүс, явган хүний гарц, хурд сааруулагч хийсэн.  -Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баянгол сумын сургууль гадна талдаа засмал талбайг шинээр байгуулж, эцэг, эхчүүдийн хандиваар Сүхбаатар сумын 4-р цэцэрлэг хашаан доторх засмал талбайг засварласнаар сургууль цэцэрлэгийн гадна тохилог орчин бүрдлээ. | 70 |
| 108 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.5 | Зарим сургуулиудыг жишиг номын сантай болгож, сургууль, цэцэрлэгт номын баяжилт хийх хөдөлгөөн өрнүүлэх | 3 сургуулийг жишиг номын сантай болгож, сургууль, цэцэрлэгийг номоор хангах олон нийтийн дэмжлэг нэмэгдсэн байна. | Шаамар, Сайхан, Сүхбаатар сумын бүрэн дунд 3-р сургуулиудыг жишиг номын сантай болгохоор шийдвэрлэж, хөрөнгийн дэмжлэг авах зорилгоор төсөл боловсруулах, төсөл хөтөлбөрийн газар, орон нутгийн удирдлагатай хамтран ажиллах, олон нийтэд хандаж номоор хангаххөдөлгөөнийг өрнүүлж, 3 сургуулийг шинэ номын баяжилт хийх үүрэг өгч ажиллалаа.  БСШУСЯ болон бусад байгууллагуудад жишиг номын санг байгуулахад дэмжлэг авах саналыг хүргүүлээд байна. | 70 |
| 109 | 6 | ЗГҮАХ 3.2.6  АЗДҮАХ-ийн 2.2.6 | Дотуур байрны “Амралт чөлөөт цагийн төв”-ийн шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулан жишиг дотуур байрны туршлагыг түгээх | Дотуур байрны тохижилтыг сайжруулж, жишиг дотуур байрны туршлагыг түгээн дэлгэрүүлсэн байна. | Нийт 34 сургууль, 3 МСҮТ, БСУГ, МХГ, 17 сумын ЗДТГ, 6 тосгоны захирагчийн албанаас эрэлт хэрэгцээний санал авч, төслийг боловсруулж байна. | 40 |
| 110 | 7 | АЗДҮАХ-ийн2.2.8 | “Багш, сурагч солилцоо” хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | “Багш, сурагч” солилцоо хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжүүлсэн байна. | Нийт 34 сургууль, 41 цэцэрлэг, 3 МСҮТ, БСУГ, МХГ, 17 сумын ЗДТГ, 6 тосгоны захирагчийн албанаас эрэлт хэрэгцээний санал авч боловсруулалт хийн чанарын баг, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн 72 тоот тогтоолоор баталлаа. Хөтөлбөрийг сум, тосгод, БСУГ, сургууль, цэцэрлэгүүдэд хүргүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. Нийт 2015-2017 онд удирдах ажилтан-1, багш-24, сурагч-38 солилцоо хөтөлбөрт хамруулснаар багш, сурагчдын хамтын ажиллагаа сайжирч, туршлага мэдээллээ солилцож, шилдэг арга туршлагыг түгээн дэлгэрүүлж байна. | 100 |
| 111 | 8 | ЗГҮАХ 3.2.10  АЗДҮАХ-ийн2.2.9 | Зарим сургуулийг “Ухаалаг анги” нээх төсөлд хамруулж, багш нарын чадваржуулах | Зарим сургуульд туршилтын “Ухаалаг анги” нээж, сургалтанд шинэ технологи нэвтрүүлэх эхлэл тавигдсан байна. | Мандал сумын бүрэн дунд 2 дугаар сургууль, Алтанбулаг, Баянгол, Сүхбаатар сумын бүрэн дунд 2,4, сургуулиудыг “Ухаалаг сургууль” төсөлд хамруулах саналыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яаманд хүргүүлж, судалгааны ажлыг гүйцэтгэлээ. 5 сургуулийн мэдээлэл технологийн хүчин чадалд мэргэжлийн байгууллагатай хамтран судалгаа хийж, мэргэжлийн болон бусад 53 багш нарыг чадваржуулах сургалтад хамрууллаа. БНСУ-ын Жэжү тусгай мужийн Боловсролын газарт “Ухаалаг анги”-ийг Сүхбаатар сумын бүрэн дунд 2 дугаар сургууль дээр нээх саналыг уламжилснаар төлөөлөл нь тус сургуулийн сургалтын орчинд дүн шинжилгээг хийж, ирэх намар сургалтанд шинэ технологи нэвтрүүлэх боломж бүрдээд байна. | 70 |
| 112 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.12 | Сургууль, цэцэрлэгийг ногооны талбайтай болгох боломжийг бүрдүүлэх | Хүүхдүүд ногоог тарьж ургуулах, боловсруулах аргад суралцсан байна. | Сумдын Засаг дарга нарт сургууль, цэцэрлэгийг ногооны талбайтай болгох ажлыг сумын газар зохион байгуулалтын жилийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нэмэлтээр тусгах, байршил, хэмжээг тогтоох, шийдвэр гаргах, эзэмшүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх чиглэл өгч ажилласнаар10 цэцэрлэг, 8 сургууль байгалийн ухааны туршилтын талбайг байгуулж, мод үржүүлэг хийн, 6 сургууль, 7 цэцэрлэг шинээр хүлэмжийг байгуулж, төмс, хүнсний ногоог тариалан, хүүхдэд эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангаж байна. Байгалийн ухааны туршилтын талбайд сурагчид ажиглалт, туршилт хийх, хичээллэх боломжийг бүрдүүллээ. Туршилтын талбай, хүлэмжтэй болоход зориулж, цэцэрлэгт 32, 3 сая, сургуульд 15.6 сая нийт 47.9 сая төгрөгийг шийдвэрлэлээ. Мандал сумын 1-р сургууль улсын хэмжээнд туршлага болохуйц байгалийн ухааны туршилтын талбайг байгуулан БСШУСЯ-наас зохион байгуулсан "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ"-т оролцож, “Эко сургууль” болох, байгалийн ухааны туршилтын талбайг ашиглах талаараа тэргүүн туршлагаа түгээлээ. | 100 |
| 113 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.13 | Аймгийн хэмжээнд “Орос хэлийг сурах аян”-г өрнүүлэх | Орос хэлний сургалтын цагийг хичээлийн бус цагаар дугуйлан хичээллүүлэх замаар нэмэгдүүлж, багшийн мэдлэг, чадвар, арга зүй, орчин нөхцлийг сайжруулсан байна. | Аймгийн төвийн 8 сургуулийн 11 дүгээр ангийн сурагчдаас орос хэлний хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэл, сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй сурагчдын судалгааг авч, орос хэлний сургалт явуулах мэргэжлийн өндөр ур чадвартай 2 багшийг аймагт урьж ажиллуулах, орон байрны зардлыг аймгаас шийдвэрлэх саналыг ЗГХЭГ-т хүргүүлээд байна.  Орон нутагт мэргэжлийн өндөр ур чадвартай орос хэлний багшийг шаардлагатай сургуулиудад солилцох эрх зүйн бичиг баримтыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталгаажууллаа.  Орос хэлний сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор багш нарыг чадваржуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, 10 багшийг ОХУ-ын Буриад Улсын Улаан-Үд хотод Багшийн Их Сургуультай хамтран мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрууллаа. “Орос, Монголын найрамдлын сар”, “Ялалтын баяр”-ыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж, Оросын Холбооны Улсын байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэн хүүхэд багачуудыг орос хэл сурах боломжийг бүрдүүллээ. | 70 |
| 114 | 11 | ЗГҮАХ  3.2.20  АЗДҮАХ-ийн 2.2.14 | Бага орлоготой, зорилтот бүлгийн шилдэг оюутны сургалтын төлбөрт дэмжлэг үзүүлэх журам боловсруулах, батлуулах | Оюутнуудын сургалтын төлбөрийг шийдвэрлэх эрх зүй бүрдсэн байна. | Журмын төслийг боловсруулаххүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Үүнд:  -Нийт 34 сургууль, 41 цэцэрлэг, 3 МСҮТ, БСУГ, МХГ, 17 сумын ЗДТГ, 6 тосгоны захирагчийн албанаас эрэлт хэрэгцээний санал авч, нэн шаардлагатай, эрэлт хэрэгцээ ихтэй мэргэжлийн жагсаалтыг гаргалаа.  -БСШУСЯ-наас амьдралын хүнд нөхцөлтэй байгаа оюутнуудын сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлтөнд хамрагдсан мэдээлэл авч, аймгийн гадаад дотоодод сурч байгаа бүх оюутнуудын судалгааг нэгтгээд байна. Журмын төслийг боловсруулан чанарын баг, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл хангалаа. | 40 |
| 115 | 12 | ЗГҮАХ  3.2.17  АЗДҮАХ-ийн2.2.14 | Сурагчдад мэргэжлээ сонгоход сургууль бүрт “Зөвлөх баг” байгуулж, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох ажлыг зохион байгуулах | Сургууль бүрт мэдээлэл өгөх, мэргэжил сурталчлах, судалгаа хийх, зөвлөгөө өгөх, “Зөвлөх баг”-тай болсон байна. | Бүх сумдын Засаг дарга нар, Боловсрол, соёл урлагийн газрын дарга, сургуулийн захирлуудын 2017 оны үр дүнгийн гэрээнд сургууль бүрт “Зөвлөх баг” байгуулах, дунд, ахлах ангийн сурагчдыг мэргэжлээ сонгоход туслах үр дүнтэй, шинэлэг арга хэлбэрийг сонгон хэрэгжүүлэх заалт тусгаж, 14 их дээд сургууль, Монгол дахь Австрали улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газартай “Мэргэжил сонголт”-ын чиглэлээр хамтран ажиллалаа. “Анги удирдсан багш нарт мэргэжлийн чиг баримжаа олгоход нь туслах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор” Анги удирдсан багшийн манлайлал ба сурагчдын мэргэжил сонгоход нь туслах арга зүйн зөвлөгөө” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, анги удирдсан багш нарыг арга зүйд суралцууллаа. БСШУЯ-аас хэрэгжүүлж буй “Инженер, технологийн дээд боловсрол” төслийн Коосэн болон хамтарсан бакалаврын хөтөлбөрт 2017-2018 оны хичээлийн жилд инженер технологийн чиглэлээр суралцах хүсэлтэй 119 сурагчдын бүртгэлийг хийж, урьдчилсан шалгалтыг зохион байгууллаа. БСШУСЯ-ны “НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ”-т төгсөх ангийн сурагчдыг оролцуулах арга хэмжээг авч ажиллалаа.  БСШУЯ, Азийн Хөгжлийн Банкны "Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх" төслөөс 8,9,10-р ангид суралцах чиглэл, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд зориулсан 4 төрлийн гарын авлага,12-р ангийн төгсөгчдөд Монгол УлсынИхХурлынгишүүнЖ.Эрдэнэбатын санаачилсан “ШИНЭ АЛХАМ-2017” ном, их дээд сургуулиудын танилцуулгыг түгээж,мэргэжлээ зөв сонгоход дэмжлэг үзүүллээ. | 100 |
| 116 | 13 | АЗДҮАХ 2.2.3  2.2.6 | Орхон сумын сургуульд дээврийн засвар, Түнхэл тосгонд сургуулийн дотуур байр барих | Дээврийн засвар хийгдэж, дотуур байрыг ашиглалтанд оруулсан байна. | Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 80.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөрОрхон сумын сургуулийн дээврийн засварын ажлыг гүйцэтгэж, сургалтын таатай орчин бүрдлээ. | 70 |
| **2.3 Биеийн тамир, спортын бодлого** | | | | | | |
| **Нийтийн биеийн тамир, спортын хүний нөөц, дэд бүтцийг сайжруулж, үндэсний спортын өв соёлыг уламжлуулан нийтийн хүртээл болгох, иргэдийг хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | |
| 117 | 1 | АЗДҮАХ-ийн2.3.1 | Биеийн тамир спортын газарт сургалтын танхим байгуулж, компьютерээр хангах | Иж бүрэн тоноглогдсон сургалтын танхим байгуулсан байна. | Биеийн тамир, спортын газарт сургалтын танхим байгуулж, спортын үзмэр, сургалтын гарын авлага материалаар баяжуулан ханын дэлгэц, проектор, экран, компьютероор хангаж, сургалт явуулах орчинг бүрдүүллээ. Мөн зарим шаардлагатай тоног, төхөөрөмж, хэрэгслээр хангуулах саналаа БСШУСЯаманд хүргүүлээд байна. | 100 |
| 118 | 2 | АЗДҮАХ-ийн2.3.1 | Багш, дасгалжуулагчдыг чадваржуулах сургалтанд хамруулах | Багш дасгалжуулагчдын мэдлэг, ур чадвар дээшилсэн байна. | Жудо бөхийн аймгийн холбооноос жудо бөхийн багш, дасгалжуулагч нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Японы мэргэжилтэн багшийн дэмжлэгээр 12 сумын 16 багш, 124 тамирчинд, БСШУСЯамнаас хөнгөн атлетик, бадминтон, усан спорт, шатар, даамын холбоодын багш, дасгалжуулагч нарт сургалтыг тус тус зохион байгуулсан байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 53 дугаар зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд “Биеийн тамир, спортын хамтлагийн арга зүйчдийн дунд туршлага судлах, хамтын ажиллагааны чиг хандлага, цаашдын бодлого тодорхойлох, эргэх уялдаа холбоог сайжруулах нь” сэдэвт уулзалтанд манай аймгийн 6-н цогцолбор /Мандал, Баянгол, Ерөө, Цагааннуур, Сайхан, Баруунбүрэн/-ын нийт 9 мэргэжилтэн, арга зүйч нар хамрагдаж, биеийн тамирын 29 багш нарт сургалт явуулж, гарын авлагаар хангаж ажиллалаа. Үндэсний сурын харваанытэмцээн зохион байгуулах арга зүйн сургалтыг Монголын үндэсний сурын холбоотой хамтран зохион байгуулж, 3 мэргэжилтэнд шүүгчээр ажиллах сертификатыг олгосноор багш дасгалжуулагчдын өрсөлдөх чадвар нэмэгдсэн байна. | 100 |
| 119 | 3 | АЗДҮАХ-ийн2.3.2 | Аймгийн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнг хиймэл зүлэгтэй болгож бүрэн сүүдрэвчтэй болгох | Аймгийн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнг хиймэл зүлэг, сүүдрэвчтэй болгосон байна. | Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн ногоон талбайг орчин үеийн стандартад нийцүүлэн хөрс шорооны хуулалт, зүлэгжүүлэлтийг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 327.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр“Жи Ти Кэй Эс” ХХК-ий түншлэн гүйцэтгэгч “СВЕБАУ ХАУС” ХХКомпани гүйцэтгэж, сүүдрэвчтэй болгон, гадна талын засварын ажлыг гүйцэтгэн, үзэгчдийн тав тухтай байх нөхцөлийг бүрдүүлээд байна. | 100 |
| 120 | 4 | АЗДҮАХ-ийн2.3.2 | Спортын ордонд олон улсын стандартад нийцсэн шал, дулааны системийн хэсэгчилсэн засвар хийх | Олон улсын стандартад нийцсэн шалтай болж, дулааны системийн хэсэгчилсэн засварыг бүрэн хийсэн байна. | Улсын төсвийн 89.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар спортын ордны дээврийн засварын “Ахмед интернэшнл моторс” ХХК гүйцэтгэж, зориулалтын хулдаасан шал тавьж, ханыг өнгөлөн үзэгчдийн сандлыг сольж, ариун цэврийн өрөөг бүрэн засварлан“Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГазартай хамтран дулааны системийг засварлаж, тухтай орчинг бүрдүүллээ. | 100 |
| 121 | 5 | АЗДҮАХ-ийн2.3.2 | Зарим суманд баяр наадмын талбай, сургуульд биеийн тамирын талбай байгуулах | Баяр наадам, сургалт ая тухтай орчинд явагдах боломж бүрдсэн байна. | Орон нутгийн төсвийн 160.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Жавхлант суманд цэнгэлдэх хүрээлэн барих ажлыг “Ахмед интернэшнл моторс” ХХК, Хушаат суманд цэнгэлдэх хүрээлэн барих ажлыг “Шүүдэр Гранд” ХХК тус тус хийж гүйцэтгэлээ.  Орхон сумын сургууль сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр биеийн тамирын задгай талбай, Сант суманд спортын цогцолбор болон иж бүрэн задгай талбайг байгуулан ашиглалтанд оруулснаар хүүхэд залуучуудыг спортоор байнга хичээллэх, тэмцээн зохион байгуулах боломжтой боллоо. | 100 |
| 122 | 6 | ЗГҮАХ  3.2.54  АЗДҮАХ-ийн2.3.4 | Зарим сумдад хөл бөмбөг, гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, гүйлтийн задгай талбайг байгуулах | 12 сум хөл бөмбөг, гар бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбайтай болсон байна. | Баруунбүрэн суманд хөл бөмбөгийн зүлэгтэй талбайг бүрэн засварлан цогцолборт харьяалуулан хариуцсан ажилтанг томилж, үйл ажиллагааг эхлүүлсэн.  Хүдэр, Мандал, Сайхан сумдад хүүхдийн тоглоомын талбай болонМандал, Сүхбаатар сумын 2,5,6,7 дугаар багт хөл бөмбөг, гар бөмбөгийн талбай байгуулж, ашиглалтанд хүлээлгэн өглөө.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 327.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд стандарт таримал зүлэгтэй хөл бөмбөгийн талбай байгуулах ажлыг “Жи Ти Кэй Эс” ХХК гүйцэтгэж, хөл бөмбөгийн талбайн хаалгыг шинээр хийн,баг тамирчдыг бэлтгэл хийх нөхцөл бололцоог хангалаа. | 100 |
| 123 | 7 | ЗГҮАХ  3.2.52  АЗДҮАХ-ийн2.3.5 | “Нум сум” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг тооцон гарын авлага, багшийг бэлтгэх | Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулах арга замыг тодорхойлсон байна. | “Нум сум” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг аймгийн Засаг даргын Зөвлөл, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн Хурлаар хэлэлцүүллээ. Бүрэн дунд сургуулиудын биеийн тамирын багш нарыг арга зүйн сургалтанд бүрэн хамруулж, гарын авлагаар хангалаа.Хүүхдийн нум 33 ширхэг, 279 ширхэг сум, 5580 ширхэг хасаа, том хүний 62 ширхэг нум, 87 ширхэг сум үйлдвэрлэн аймаг орон нутгийн үндэсний сурын тамирчдын хэрэгцээг хангаж, Шаамар, Сүхбаатар, Ерөө, Баянгол, Мандал, Сайхан сумд, Дулаанхаан, Бугант тосгонд сурын талбайг байгуулсан.  Харваачдын цол зэргийг шинэчлэн тогтоон 2017 оны 05 сарын 01-нээс эхлэн хэрэгжүүлж, Улсын мэргэн цолтой харваачдын чимэг цолыг олгуулахаар Даян мэргэн 2 /Ж.Гүнбадрал, С.Энхтунгалаг/ Гарамгай харваач 2 /В.Цэвээнжав, Ваанчигмаа/ Гоц харваач 2 /Ц.Хасбаатар, С.Пэрэнлэйдорж/ тус тус тодорхойлон, холбогдох газар нь уламжлаад байна. “Өсвөрийн сурын харваачдын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн”-ийг Дулаанхаан тосгонд зохион байгуулж, 8 сумын нийт 86 тамирчид өрсөлдлөө. | 100 |
| 124 | 8 | ЗГҮАХ  3.2.52  АЗДҮАХ-ийн2.3.8 | “Сэлэнгэ-Бага олимп” спортын олон төрөлт арга хэмжээг зохион байгуулах | Спортоор хичээллэгсдийн тоо нэмэгдэж, уламжлалт тэмцээнүүд зохион байгуулагдсан байна. | “Сэлэнгэ-Бага олимп” спортын олон төрөлт наадмын эхний шатны тэмцээнийг аймгийн Засаг даргын ивээл дор 2017 оны 06 дугаар 01-ний өдөр Дулаанхаан тосгонд аймгийн Сурын холбоотой хамтран зохион байгуулан 12 сумын 86 харваачид өрсөлдөж, багийн дүнгээр Ерөө сумын баг тамирчид тэргүүллээ. | 100 |
| 125 | 9 | АЗДҮАХ-ийн2.3.9 | Гандбол, хөнгөн атлетикийн кросс гүйлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах | Шилдэг тамирчдыг бэлтгэж, амжилт гаргасан байна. | Монголын Хөнгөн атлетикийн холбоотой хамтран аймгийн Засаг даргын ивээл дор Сүхбаатар суманд Өсвөрийн Улсын аварга шалгаруулах “Сэлэнгэ цом” кросс гүйлтийн тэмцээнийг 2 дахь удаагаа зохион байгуулж, тэмцээнд нийт 14 багийн 190 гаруй тамирчид 5-н насны ангиллаар амжилттай оролцлоо. Гандболын холбоотой хамтран 11дүгээр сард Гандболын тэмцээнийг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангалаа. | 100 |
| 126 | 10 | ЗГҮАХ  3.2.54  АЗДҮАХ-ийн2.3.10 | Спортын бүрэн дунд сургуульд спортын авъяастай, сонирхолтой хүүхдийг бага наснаас нь сонгон авч, сургалт явуулах, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, өндөр зэрэгтэй тамирчин бэлтгэх нөхцөл бололцоогоор хангах | Спортын бүрэн дунд сургуулийн өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын чансааг нэмэгдүүлж, бэлтгэл хийх нөхцөл бололцоогоор хангасан байна. | Спортын бүрэн дунд сургуульд 2016-2017 оны хичээлийн жилд сумдаас авьяастай хүүхдүүдийг сонгон 160 гаруй хүүхдүүд бэлтгэл сургуулилтыг хийж байна. Тамирчдын бэлтгэлийг чанаржуулах таатай орчин нөхцөлөөр хангах чиглэлээр бокс, волейбол, таеквондогийн спортын хэрэглэл материалыг нэмэгдүүлэн орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр ханган амжилт гаргах үндсийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. | 100 |
| 127 | 11 | ЗГҮАХ  3.2.54  АЗДҮАХ-ийн2.3.10 | Спортын төрөлжсөн холбоодын үйл ажиллагааг дэмжих | Спортын төрөлжсөн холбоодын үйл ажиллагаа жигдэрч, шилдэг тамирчдыг бэлтгэсэн байна. | Аймгийн спортын холбоодуудад шинэчлэлт хийгдэн Жудо бөхийн холбоо, Чөлөөт бөхийн холбоо, Хөл бөмбөгийн холбоо, Шатрын холбоо, Боксын холбоо, Усан спортын холбооны тэргүүнүүд шинээр сонгогдож, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Аймгийн Шагайн холбооноос шагайн харвааг 5 бүсийн 480 гаруй харваачдын тэмцээн, Үндэсний бөхийн холбоо сар шинийн баярыг угтаж үндэсний бөхийн барилдаан, Хөл бөмбөгийн холбоо ахмад тамирчин спортын мастер Ц.Ганхуягийн хөдөлмөр алдрыг тэмдэглэн нээлттэй тэмцээн, Чөлөөт бөхийн холбоо спортын мастер Үнэнмөнхийн нэрэмжит тэмцээнийг Сайхан суманд, Волейболын холбоо Ерөө бүсийн тэмцээнийг 10 дахь жилдээ Батдолгорын нэрэмжит тэмцээн, Х.Алтанхишигийн нэрэмжит аймгийн аварга шалгаруулах ахмадын тэмцээнийг Баянгол суманд тус тус зохион байгууллаа.  БСШУСЯ, Монголын Параволейболын холбооноос хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмд татан оролцуулах, тэдний биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, суугаа волейболын спортыг орон нутагт нутагшуулах зорилгоор хийсэн сургалт, уулзалтанд төрийн болон төрийн бус байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний төлөөллүүд оролцсон. 2017 оны байдлаар уралдаан тэмцээнд аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс65.0 сая төгрөгийн хөрөнгийн дэмжлэг үзүүллээ. | 100 |
| 128 | 12 | ЗГҮАХ  3.2.56  АЗДҮАХ-ийн2.3.11 | Аймгийн хэмжээнд бүх байгууллагуудад тогтмол цагт биеийн тамирын дасгал байнга хийх ажлыг тогтмолжуулж, хяналт тавьж ажиллах | Бүх байгууллагуудад биеийн тамирын баг байгуулж, дасгал хөдөлгөөн хийх чиглэл өгч, дасгалыг тогтмолжуулсан байна. | Аймгийн хэмжээнд 17 сум, 6 тосгоны эрүүл мэндийн төвүүдийн ажилчид өглөө бүр тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийж, хөгжимт гимнастикаар хичээллэж байна. Эрүүл мэндийн газраас Сүхбаатар сумын нийт ард иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагуудад зориулан долоо хоног бүрийн Пүрэв гарагт “Гэрэлт цогцолбор”-т өглөө 6 цагаас тогтмол дасгал хийж хэвшээд байна. Эрүүл амьдрах зан үйлд иргэдийг татан оролцуулах арга зүйн зөвлөгөөг сумдын арга зүйч нарт өгч, орон нутгийнхаа хөшөө дурсгал болон цэцэрлэгт хүрээлэнд явах чиглэл маршрутыг товлон олноор цуглуулж дасгал хөдөлгөөн хийх ажил тогтмолжиж байна. Чийрэгжүүлэх клуб, фитнесс клубуудад зааварчилгаа өгч, бие бялдрын түвшин тогтоох сорилын үеэр албан байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, насны ангиллаар хийх дасгал хөдөлгөөний зааврыг боловсруулж, түгээлээ. | 70 |
| **2.4. Соёл, урлагийн бодлого** | | | | | | |
| **Үндэсний өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах, сурталчлах, соёл урлагийн аялал жуулчлал,бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | |
| 129 | 1 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.1 | “Соёл, урлаг-хүний хөгжилд**”** хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Бодлого, хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана. | “Соёл, урлаг-хүний хөгжилд” хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн дахин боловсруулж байна. | 70 |
| 130 | 2 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.1 | Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын уран бүтээлчид, соёлын ажилтнуудыг танхимын болон ажлын байран дахь сургалтаар болон уралдаан, тэмцээнд дэмжиж оролцуулах замаар ур чадварыг сайжруулах | Мэргэжлийн ажилтны тоог 2 хувиар нэмэгдүүлнэ. | Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Соёл, урлагийн бодлогын газар, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн газрын дарга, мэргэжилтнүүдтэй хамтарсан уулзалт, “Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сургалтанд аймгийн Соёл, урлагийн байгууллагын 25 удирдах ажилтанг хамруулсан. Нийтийн номын сангийн үйлчилгээний хүрээг хүртээмжийг өргөжүүлэх, шинэлэг үйлчилгээг нэвтрүүлэх туршлага судлах зорилгоор Улсын Төв номын сан, Хүүхдийн номын сан, Техникийн их сургуулийн номын сангуудтай хамтран “Орон нутгийн номын сангийн аргазүйн ажил” сургалтыг 17 сум 6 тосгоны нийт 33 номын санчдыг хамруулж, 2 өдрийн сургалтыг зохион байгуулсан. Соёлын төвийн хөгжмийн багш нарт зориулсан “Mixcraft” программыг ашиглан дууны бичлэг боловсруулах арга зүй сургалтыг Улаанбаатар хотын “Art”студитэй хамтран зохион байгуулж, 17 сумдын Соёлын төвийн хөгжмийн багш, сургуулийн хөгжмийн багш нарыг хамрууллаа. Дуу бүжгийн “Мөнгөн хараа” чуулга нь Үндэсний эрдмийн дуу бүжгийн чуулгатай хамтран бүжигчдийн ажлын байран дахь мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулан олон үндэстний бүжиг,цаатан бүжгийг шинээр дэглэнүзэгчдэд хүргэлээ. | 100 |
| 131 | 3 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.1 | Ардын Дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио” чуулгад шаардлагатай техник, хэрэгслийг шинэчлэх | Тайзны гэрэл, гэрэлтүүлгийг стандартын түвшинд хүргэнэ. | Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 47.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сэлэнгийн долгио чуулгынтайзны гэрэлтүүлгийг шинэчлэж,дээврийн засварт улсын төсвөөс 86.7 сая төгрөгийг зарцууллаа. | 100 |
| 132 | 4 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.1 | Соёлын төвүүдийн дунд ажил мэргэжлийн уралдаан, аян зохион байгуулах | Соёлын төвөөс зохион байгуулдаг ажил, арга хэмжээний хүрээ өргөжиж, хамрагдагсдын тоо нэмэгдэнэ. | 2017 оны 10 сард соёлын төвийн номын санч нарын ур чадварын уралдааныг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | 40 |
| 133 | 5 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.1 | Ардын дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио”, Дуу бүжгийн “Мөнгөн хараа” чуулгын хамтарсан шинэ уран бүтээл туурвихад дэмжлэг үзүүлэх | Мэргэжлийн урлагийн байгууллагын урын сан баяжина. | 2017 оны 11 сард зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | 40 |
| 134 | 6 | ЗГҮАХ 3.2.47  АЗДҮАХ-ийн 2.4.2 | Соёлын өвийг хамгаалахад идэвхтэй оролцсон иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг алдаршуулж, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах | Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын хууль бус малтлагыг таслан зогсоож, шаардлагатай газруудад танилцуулга мэдээлэл бүхий самбартай болно. | Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагч нарыг алдаршуулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулж, Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны шагналын санал хүргүүлж өвлөн уламжлагч н.Энхбаяр “Тэргүүний ардын авъяастан”,н.Уранчимэг, н.Батмөнх нар жуух бичгээр, Соёл, Урлагийн ажилтны өдрөөр Соёлын өвийг өвлөн тээгч 12 хүнийг БСШУСЯ-ны Тэргүүний ардын авьяастан цол тэмдгээр, Боловсрол соёл урлагийн газрын “Бүтээлч ардын авьяастан”-аар 20 хүнийг тус тус шагнаж урамшууллаа. Аймгаас зохион байгуулж буй соёл, урлагийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцдог ардын авьяастнуудыг аймаг, сумын Засаг даргын жуух бичиг, Боловсрол, соёл, урлагийн газрын бүтээлч ардын авьяастан, Засгийн газрын шагнал “Тэргүүний ардын авьяастан” шагналуудаар шагнаж урамшуулж хэвшлээ. | 100 |
| 135 | 7 | ЗГҮАХ 3.2.47  АЗДҮАХ-ийн 2.4.2 | БНХАУ, ОХУ-ын хамтын ажиллагаатай аймаг, хотуудад “Соёл урлагийн өдөр”-үүдийг зохион байгуулах | Урлаг, соёлоор дамжуулж нутгийн иргэдийн санал санаачилгыг өрнүүлж, нутаг орноо хөгжүүлнэ. | БНХАУ, ОХУ-ын хамтын ажиллагаатай аймаг, хотуудад “Соёл урлагийн өдөр”-үүдийг зохион байгуулах ажлын удирдамжийг боловсруулан арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | 40 |
| 136 | 8 | ЗГҮАХ 3.2.46  АЗДҮАХ-ийн 2.4.3 | Соёл урлагийн үйлчилгээг иргэний нийгмийн байгууллагуудаар хийж гүйцэтгүүлэх гэрээ байгуулан хамтран ажиллах | Иргэний нийгмийн байгууллага тус бүр 1 арга хэмжээг хамтран зохион байгуулна. | Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад номтой нөхөрлөх, номын ач тусыг таниулах зорилгоор Монголын зохиолчдын эвлэлийн шагналт, зохиолч, яруу найрагч Т.Доржсүрэн, Хүүхдийн зохиолч Ж.Дашдондогийн уран бүтээлээр "Зохиолч, уншигчдын уулзалт", ярилцлагыг зохион байгууллаа.  **Өсвөр үеийн хүүхэд багачуудыг бага наснаас нь зөв иргэн болж төлөвшүүлж, номонд дуртай болгох, сурагчдын өөрсдийн бүтээлийг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор Хараагийн зохиолчдын холбоотой хамтран жил бүр уламжлал болгон “Хараагийн аялгуу-2” хүүхдийн яруу найргийн наадмыг зохион байгуулж хэвшлээ.** | 100 |
| 137 | 9 | ЗГҮАХ 3.2.46  АЗДҮАХ-ийн 2.4.3 | Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, чөлөөт уран бүтээлчдийг дэмжиж, сурталчлан таниулахад дэмжлэг үзүүлэх | “Соёлын үйлдвэрлэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр тодорхой үр дүнг бий болгоно. | “Соёлын үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэлийг соёл урлагийн байгууллагуудад өгч аймгийн хэмжээнд соёлын үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийн талаар судалгаа хийж бүртгэх судалгааны маягтыг хүргүүлэн, судалгаанд үндэслэн аялал жуулчлалын кластерын хүрээнд гар урлал, бэлэг дурсгал, гадаад, дотоодын жуулчдад зориулсан үзвэр, үйлчилгээ, цогц арга хэмжээг бий болгох ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.Аймгийн хэмжээнд гар урлал, монгол гутлын урлал, эсгий, нэхмэл эдлэлийн гар урлал, төмөр эдлэл гагнуур, наамал шигтгэмэл, модон эдлэл, сийлбэр, уран хайчилбар зэрэг соёлын өв уламжлал, зан заншилд суурилсан соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл эрхэлж буй 4 үйлдвэрлэл, 8 худалдаа үйлчилгээ, 2 хэвлэлийн эх бэлтгэл дизайнер зэрэг ажил үйлчилгээг судлан орон нутгийн онцлогт тохируулан хөгжүүлэх, сурталчлах өвлүүлэх ажлыг зохион байгуууллаа.  Соёлын үйлдвэрлэлийн салбарт албан болон албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн ажлын байрны судалгааг хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагатай хамтран гаргалаа.  Соёлын өв уламжлагч Б.Энхбаяр хонь, ямаа, үхрийн арьс ширийг боловсруулан арьс ширээр урласан хазаар, ногт, ташуур, олом, жирэм, чөдөр, бугуйл, уургийн хуйв, богц, гөлөм, даллагын уут /арьсан/, хүүхдийн ёсолгооны чөдөр, даллагын уут, 24, 48-аар сүлжсэн эрэгтэй, эмэгтэй хүний бүс, 8.12-оор сүлжсэн хазаар, арцны уут зэрэг 30 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүнээр үзэсгэлэн зохион байгуулж, “Миний Монгол” телевизтэй хамтран нэвтрүүлэг бэлтгэн үзэгчдэд хүргэхэд бэлэн болж байна. “Ардын авьяастнуудын “Ардын дуутай ажнай хүлэгтэй нутаг мину”, “Мөнхөд эгшиглэх аялгуу”, “Хайрын дуу-2”, “Бид урлагт хайртай тоглолтуудыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа.  Нэрт яруу найрагч Г.Сэр-Одын мэндэлсний 100 жилийн ойд зориулсан “Дунгийн эгшиг” аймгийн наадмыг зохион байгуулж, 2 насны ангилалд 10 гаруй сумын 100 гаруй уран уншигч хүүхэд багачууд оролцлоо. | 100 |
| 138 | 10 | ЗГҮАХ  3.2.48  АЗДҮАХ-ийн2.4.4 | Соёлын төвийн орон нутаг сурталчлах танхимын үйл ажиллагааг сайжруулж, соёлын биет болон биет бус өвийн бүртгэл мэдээллийн санг шинэчлэн бүрдүүлэх | Орон нутаг сурталчлах танхимын сан хөмрөгийн улсын тооллогын амжилттай зохион байгуулж, соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдын бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулна. | Хүдэр сумын Соёлын төвд сум, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 79.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Орон нутаг судлах танхим”, номын сангийн барилгын өргөтгөл хийгдэж үйл ажиллагааг өргөжүүллээ.МҮОНРТ-ийн “Монголын нэг өдөр” нэвтрүүлгээр Ерөө сумын шагайн харваа, Монгол уран зургийн урлал, уран хатгамал, сийлбэр, уламжлалт сур харваа зэрэг өвүүдийг өвлөсөн өвлөн уламжлагчдыг оролцуулан олон нийтэд сурталчиллаа. Аймгийн 253 дурсгалт газрын 3439 түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг аймгийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэж, 192 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцуулан хамгаалж байна. Соёлын биет болон биет бус өвийн бүртгэл мэдээллийн санг сум бүр шинэчлэн баяжуулж аймгийн Нэгдсэн музейд хүргүүлэн ажиллаж байна. | 100 |
| 139 | 11 | ЗГҮАХ 3.2.48  АЗДҮАХ-ийн 2.4.4 | Соёлын үнэт зүйлс, биет болон биет бус өвийн хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулж, нийтэд сурталчлах, сургалт зохион байгуулах | Аймгийн соёлын биет болон биет бус өвийн жагсаалтыг батлуулна. Соёлын өвийг уламжлагчдийн “Батламж” гэрчилгээтэй болно. | Сайхан сумын соёлын ордон, Хушаат, Орхон, Сант сумдын соёлын төв, аймаг, сумдын спортын ордонд шагайн харваан танхим, Номгон тосгонд “Тэнгэрлэг аргай”, Ерөө суманд “Тавин харваа” шагай харвааны клубыг байгуулж, олон нийтэд сурталчилсан. Улсын мэргэн Батбаатар, Эрдэнэтунгалаг нар 3 ээлжийн сургалтаар 45 хүнд анхан шатны мэдлэг эзэмшүүллээ.  2017 онд нийт 709 соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчдыг бүртгэж, мэдээллийн санд төвлөрүүлсэн. | 100 |
| 140 | 12 | ЗГҮАХ 3.2.48  АЗДҮАХ-ийн 2.4.4 | Аймгийн музей болон орон нутаг сурталчлах танхимын сан хөмрөгийг шинэчлэн тохижуулж, жишиг “Өв соёлын өргөө”-г бий болгоно. | Аймгийн музей болон орон нутаг сурталчлах танхимын сан хөмрөг орон нутгийнхаа онцлогт тохирсон үзмэрээр нэмэгдэж, үйл ажиллагаа өргөжинө. | Аймгийн Нэгдсэн музей, орон нутаг сурталчлах танхимын сан хөмрөгийн 4262 үзмэрийг тооллогод хамруулан сан хөмрөгийн бүртгэлийн дэвтэр болон цахим хэлбэрээр бүртгэж шинэчиллээ.  2017 оны сан хөмрөгийн улсын тооллогыг зохион байгуулах удирдамж, гарын авлага, зөвлөмжийг орон нутаг сурталчлах танхимын ажилтнуудад өгч 2017 оны улсын тооллого, музейн сан хөмрөгийг бүртгэх, баримтжуулах заавар номыг судлуулан ажиллаж байна. | 40 |
| 141 | 13 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн2.4.5 | Сумдын соёлын төвийн номын сангийн фондын баяжилтыг нэмэгдүүлж, цахим номоор үйлчлэх арга зүйг эзэмшүүлэн, үйл ажиллагааг чанаржуулах | Номын фондын баяжилтыг 1 хувиар өсгөн номын цахим бүртгэлийг 100 хувьд хүргэнэ. | Аймгийн 2 Нийтийн номын сан, сумдын соёлын төвийн номын сангуудад нийт 26 сая төгрөгийн ном худалдаж авч 1800 гаруй номоор фондын баяжилтыг нэмэгдүүллээ.Нийтийн номын сан, соёлын төвийн 22 номын сангийн 147940 мянган фондын номноос 139263 мянган номыг “MonBiblio” цахим программд бүртгэн 94.1 хувьтай явагдаж 147343 уншигчдад 141018 ном цахимаар бүртгэн олгосон байна. | 100 |
| 142 | 14 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн2.4.5 | Номын санчдын сургалтыг зохион байгуулж, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, туршлага судлуулах | Номын санчдын туршлага судлах ажлыг дотооддоо болон ОХУ, БНХАУ-д зохион байгуулна. | Улаанбаатар хотын Төв номын сан, Хүүхдийн номын сан, Техникийн их сургуулийн номын сангуудтай хамтарсан “Орон нутгийн номын сангийн аргазүйн ажил” сургалт, туршлага судлах ажлыг 17 сум 6 тосгоны нийт 33 номын санчдыг хамруулан зохион байгуулж номын санчдын мэдлэг боловсролыг дээшлүүллээ. | 100 |
| 143 | 15 | АЗДҮАХ-ийн 2.4.6 | Аймгийн “Соёлын ажилтны баяр”-ын өдрийг өргөн хүрээнд зохион байгуулж, уран бүтээлчид, ардын авъяастнуудыг алдаршуулах | Соёл урлагийн хөтөлбөрт арга хэмжээг ард иргэдийг хамруулан зохион байгуулж хэвшинэ. | Аймгийн Соёл, урлагийн ажилтны өдрийг Монголын музейчдийн чуулга уулзалттай хамтатган зохион байгууллаа. Соёл, урлагийн ажилтны өдрөөр Засгийн газрын шагнал Соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр 3, Тэргүүний ардын авьяастан 12, БСШУСЯ-ны жуух бичгээр 8, Аймгийн засаг даргын жуух бичгээр 5, БСУГ-ын Бүтээлч соёлын ажилтан тэмдэг 13, Бүтээлч ардын авьяастан 20 нийт 61 Соёл, урлагийн ажилтан, Ардын авьяастнуудыг шагнаж урамшууллаа. | 100 |
| 144 | 16 | АЗДҮАХ-ийн2.4.6 | Уран бүтээлчид, ардын авьяастан, хүүхэд залуучуудыг улсын хэмжээний уралдаан наадамд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх | Арга хэмжээнд оролцогчдын зардлыг орон нутгаас гаргахад дэмжлэг үзүүлнэ. | Хүүхэд залуучууд, иргэдийн авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэх, бусад улс орны хэл соёлоос харилцан суралцах, тэдэнтэй зэрэгцэн алхах хүсэл тэмүүлэлтэй болгох зорилгоор “Гадаад дуу”-ны анхдугаар уралдааныг зохион байгуулах, Бүгд Найрамдах Гүрж Улсад зохион байгуулагдах “Дэлхийн бяцхан мисс” тэмцээнд Монгол Улсаа төлөөлөн оролцох Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 2 дугаар сургуулийн 2в ангийн сурагч Ж.Сувдын хүсэлтийг харгалзан дэмжлэг үзүүлэх, “Театрын орон зайн хөдөлгөөн” онол, арга зүйн номын зохиогч, Ардын дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио” чуулгын найруулагч, дарга, Сэлэнгэ телевизийн найруулагч, захирлаар ажиллаж байсан Баруунбүрэн сумын уугуул Ёндонжамцийн Балданд хүндэтгэл үзүүлж, номын нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцох, ”Дэлхийн гэр бүлийн өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Урлагийн гавъяат зүтгэлтэн М.Бямбасүрэн гэр бүлээрээ “Жанжны хотын жаргалтай гэр бүл” уран бүтээлийн тоглолтоо Сэлэнгэчүүддээ өргөн барихад дэмжлэг үзүүлэх, Дэлхийн яруу найргийн дээд чуулга уулзалтанд өсвөр үеийн төлөөлөл болон оролцох Сүхбаатар сумын бүрэн дунд 5 дугаар сургуулийн сурагч Т.Баасаннямаагийн “Өргөн Сэлэнгийн давалгаа” нэртэй анхны яруу найргийн ном хэвлүүлэх, Соёл, урлагийн их өв санг хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд түгээн дэлгэрүүлэх, театр, гоо зүйн хүмүүжлийг олгох, Монгол хүн болгон төлөвшүүлэх, тэдний авьяас чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор Улсын драмын эрдмийн театрын уран бүтээлчдийн аялан тоглолт зохион байгуулах, Ардын дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио” чуулгын 35 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын Соёлын тэргүүний ажилтан Э.Ганзоригийн өөрийн бие даан дэглэсэн дан бүжгийн уран бүтээл, Ардын дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио” чуулга, Дуу бүжгийн “Мөнгөн хараа” чуулгын бүжигчдийн хамтарсан “Хийморь далласан Сэлэнгэ мину” тоглолтыг зохион байгуулах, Дэлхийн соёлын үнэт өв, сонгодог урлагийг таниулах, үндэсний хөгжмийг өргөжүүлэн сурталчлах, харилцан суралцах зорилгоор Орхон аймагт зохион байгуулагдах өсвөрийн хөгжимчдийн “Уран эгшиг” улсын уралдаанд аймаг, орон нутгаа төлөөлөн оролцох “Таван хан” морин хуурын сургалтын төвийн сурагчдад дэмжлэг үзүүлэх, Зүүнбүрэн сумын уугуул Улсын Драмын эрдмийн театрын жижиг хэрэглэлийн эрхлэгч Д.Мягмарсүрэн нь Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар “Монгол Улсын Урлагийн гавьяат зүтгэлтэн” цолоор шагнагдаж аймаг, орон нутгийнхаа нэр хүндийг дуурсгасан амжилт, хөдөлмөр бүтээл гаргаж буйг нь шагнаж урамшуулах, Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан хүүхдийг хөгжүүлэх “Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн чадварт суурилсан бүтээл туурвих чиглэлээр ажиллаж буй “Таван хан” морин хуурын сургалтын төвийн тогтмол үйл ажиллагааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, Түнхэл тосгоны соёлын төвийн “Эрдэнэс -5” хамтлагийн Казакстан улсад урлагийн наадамд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх ажлыг захирамжаар шийдвэрлэж, аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөөснийт 30 гаруй сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ. | 100 |
| 145 | 17 | АЗДҮАХ-ийн 2.4.6 | Иргэдийг хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргиийлэх ажлыг нийтийн бүжгийн уралдаан наадам зохион байгуулах | Нийтийн бүжгийн сургалтын чанарыг сайжруулан сум, бүс, аймгийн уралдааныг зохион байгуулна. | Нийтийн бүжгийн урлагийг иргэдийн дунд түгээн дэлгэрүүлэх, бүжгийн төрлийг таниулах, анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй болгох, бүжгийн урлагаар дамжуулан хөдөлгөөний эвсэл, хөгжмийн мэдрэмжийг зөв чиглүүлэх, гоо зүйн мэдлэг олгож, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх зорилгоор хүүхэд, залуучууд, ахмад гэсэн 3 насны ангиллаар “Нийтийн бүжгийн 3 сарын аян”-ыг зарласан.  Аяны хүрээнд “Монголын Нийтийн бүжгийн холбоо”-той хамтран Соёлын төвийн бүжгийн багш нар, иргэн, соёлын байгууллагын ажилтнуудад 17 төрлийн 25 хувилбартай нийтийн бүжгийг зааж сурган ур, чадварын сертификат олгосон. | 100 |
| 146 | 18 | АЗДҮАХ-ийн2.4.9 | Түүх соёлын дурсгалт зүйлс, хөшөө дурсгалыг шинээр барих, сэргээн засварлах | Зайлшгүй шаардлагатай буюу Ардын хувьсгалтай холбоо бүхий 2-3 хөшөө дурсгалыг сэргээж, Дөрвөлжин сүмийг шинээр босгох зураг, төсвийн төслийг боловсруулж, батлуулна. | Ерөө суманд Үйлдвэрчний эвлэлийн 100 жилийн ойд зориулж 15,0 сая төгрөгийн өртөгтэйдурсгалын хөшөө шинээр барин орон нутгийн түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын бүртгэлд бүртгэж хамгаалалтанд авлаа.  Аймгийн 253 дурсгалт газрын 3439 түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг аймгийн бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэж, 192 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хариуцуулан хамгаалж байна.  Нэрт яруу найрагч Гомбын Сэр-Од агсны мэндэлсний 100 жилийн ойг тохиолдуулан түүний төрсөн нутаг болох Баянгол сумын /Ар Баянгол/ Барчгар хайрханы өвөрт гэрэлт хөшөө босголоо.  Хушаат сумын 30 жилийн ойгоор уран зохиолч Д.Сэнгээгийн дурсгалт хөшөө босголоо. | 100 |
| 147 | 19 | ЗГҮАХ 3.2.49 АЗДҮАХ-ийн 2.4.10 | Соёлын төвийн дэргэдэх дугуйлангийн сурагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, тоглолтын хувцас, хөгжим техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр шинэчлэх ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | Зарим сумдын соёлын төвийн тоглолтын хувцас,тоног төхөөрөмжийг шинэчлэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. | Соёлын төвүүдийн дэргэд 20 гаруй төрлийн дугуйлан хичээллэж, жилд давхардсан тоогоор 2000, Мандал, Сүхбаатар сумын Хүүхдийн ордны 8 төрлийн дугуйланд давхардсан тоогоор 300, бүрэн дунд сургуулийн төрөл бүрийн дугуйланд 11945 хүүхэд хамрагдаж байна.Хушаат сумын 30 жил, Жавхлант сумын 40 жилийн ойг тэмдэглэх ажлын хүрээнд дугуйлангийн сурагчдын тоглолтын хувцас, хөгжим техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэхэд орон нутаг хөгжүүлэх сан болон иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын хандиваар 50.0 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдлээ. Хүдэр сумын соёлын төв 2.0 сая төгрөгийн бүжгийн хувцасаар материаллаг баазаа нэмэгдүүлсэн.  Шаамар сумын Дулаанхаан тосгоны соёлын төв аймаг орон нутгийн 20.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар зөөврийн угсармал тайзтай боллоо. | 100 |
| **2.5. Гэр бүл, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, залуучуудын бодлого** | | | | | | |
| **Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, төрөлх нутгаараа бахархах, түүх, ёс заншил, уламжлалт соёлоо дээдлэх, амьдралын арга ухаанд сургах замаар өрсөлдөх чадвартай, хөдөлмөрч, хүмүүнлэг иргэнийг төлөвшүүлнэ.** | | | | | | |
| 148 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.1 | “Бид Сэлэнгийн ирээдүй”, “Жаргалтай гэр бүл”, “Залуусын боломж” хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Бодлого, хөтөлбөрийг батлуулж, хэрэгжилтийг хангана. | “Бид Сэлэнгийн ирээдүй”, “Жаргалтай гэр бүл”, “Залуусын боломж” хөтөлбөрүүдийг 4 үе шаттайгаар 65 арга хэмжээг 4 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр боловсруулж,удирдлагад танилцуулан батлуулахад бэлэн болсон. | 40 |
| 149 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.1 | “Хөгжилд хүүхдийн оролцоо” хүүхдийн чуулганыг зохион байгуулах | Стартегийн 5 бүлгийн 5.2 буюу “Хүүхдийн чуулган зохион байгуулна” зорилт хэрэгжинэ. | “Хөгжилд хүүхдийн оролцоо” YII чуулганыг зохион байгуулж, бүрэн дунд 34 сургуулийн 60 төлөөлөгч, нийгмийн ажилтан 34, нийт 100 хүн оролцлоо.Чуулганыг насанд хүрэгчид, хүүхэд гэсэн 2 хөтөлбөртэйгээр зохион байгууллаа. | 100 |
| 150 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.1 | “Залуучуудын хөгжлийн төв”-ийг байгуулах, тохижуулах, үйл ажиллагааг сайжруулах | Сүхбаатар суманд Залуучуудын хөгжлийн төвийг байгуулна.  Мандал, Сайхан сумын хүүхдийн ордон, залуучуудын хөгжлийн төвийн материаллаг баазыг бэхжүүлнэ. | Орхонтуул суманд хүүхэд хөгжлийн төв байгуулагдсан. Сайхан суманд Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төвийг “ДАМОСКО” Олон Улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр байгуулсан боловч төсөв санхүүгийн асуудлаас болж үйл ажиллагаа нь түр зогссон байна. | 40 |
| 151 | 4 | ЗГҮАХ 3.4.6 АЗДҮАХ-ийн 2.5.2 | Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, олон нийтэд таниулан сурталчилах | Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийг устгах дэлхийн өдрийг угтаж хөтөлбөрт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулна. | “Хүүхдийн хөдөлмөрийн эсрэг” дэлхийн өдрийг “Мөргөлдөөн, гамшгийн үед хүүхдийг хүнд хөдөлмөрөөс хамгаалъя” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж, 2 сарын аян зохион байгуулан “Хүүхдийн хөдөлмөрийг таслан зогсооё”, “Хүүхдийг тэвчишгүй хөдөлмөрөөс ангид байлгая”, “Хүүхдийн хөдөлмөрт үгүй гэж хэлье” уриалга гаргаж, “Насанд хүрээгүй хүнийг ажиллуулахыг хориглосон ажлын байрны жагсаалтыг ард иргэдэд сурталчлан таниулах сургалт, нөлөөллийн ажлыг зохион байгууллаа.“Миний Монгол” кабелийн телевизээр хүүхдийн хөдөлмөрийн талаар мэдээлэл хийж, шторк цацан олон нийтэд сурталчиллаа. | 100 |
| 152 | 5 | ЗГҮАХ 3.4.4  АЗДҮАХ-ийн2.5.3 | Аймаг, сумын Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн ажлыг тогтмолжуулж, хүүхдийн санал санаачилгыг шийдвэртээ тусгадаг “Хүүхдэд ээлтэй бодлого”-ыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Хүүхдийн төлөө зөвлөлийн үйл ажиллагаа сайжирч, хүүхдэд ээлтэй эрх зүйн орчин сайжирна. | 2017 оны 01 дүгээр сарын 25- ны өдрийн аймгийн Засаг даргын А/44 тоот захирамжаар аймгийн Хүүхдийн төлөө зөвлөлийг шинэчлэн байгуулж, дүрмийг баталгаажууллаа.  17 сумдын Засаг дарга ба хүүхдийн төлөө зөвлөлийн тэргүүн нарт сургалт зохион байгуулж, хамтран ажиллах “Батламж” гардууллаа.  17 сумын ЗДТГ, 6 тосгоны захирагчийн алба, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас эрэлт хэрэгцээний санал авч “Хүүхдэд ээлтэй бодлого”-ын төслийнболовсруулалтыг хийж чанарын баг, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэл хангаад байна. | 40 |
| 153 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.4 | Хүүхдийн эрх, хамгааллын хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулж, хамтарсан багийг сум бүрт ажиллуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах | 129 шалгуур үзүүлэлтээр мэдээллийн сан үүсгэнэ. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг сайжруулж, сургалт, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулна. | Зорилтот бүлгийн гэр бүлд туслах, дэмжлэг үзүүлэх, хараа хяналтгүй хүүхдийн тоог бууруулах, хүүхдийг аливаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хараа хяналтгүй гэрээсээ дайжсан хүүхдүүдийг гэрт нь буцаах, сургуульд хамруулах, өрх гэр бүлд нь дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулан 22000 гаруй эцэг эх, олон нийтэд сургалт нөлөөллийн үйлчилгээг үзүүллээ.17 сумын 36 хамтарсан баг 30 гэр бүлийн 45 хүүхдэд хүүхэд хамгааллын хамтарсан багийн үйлчилгээг үзүүллээ.Эрсдэлд өртөж болзошгүй хүүхдийн судалгаагаар:  -Орон гэргүй айлд амьдардаг-34  -Сургууль завсардсан-8  -Хүнд нөхцөлд амьдардаг, эцэг эх нь архины хамааралтай-436  -Хараа хяналтгүй-17 хүүхэд байна. Судалгаанд үндэслэн зорилтот бүлгийн өрхүүдэд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай тусламж, дэмжлэг үйлчилгээгяаралтай тусламжийн утас болон иргэдийн өргөдөл гомдлын мөрөөр 70 гэр бүл, хүүхдэд хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээг хамтарсан багаар хүргэлээ.  “Хамтарсан баг”-ийн 157гишүүдийг “Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хамтарсан багаар үзүүлэх нь” сургалтанд хамруулж, хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээг үзүүлэх ур чадварыг нэмэгдүүллээ. | 100 |
| 154 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.5 | ”Манлайлагч оюутан” илтгэлийн уралдааныг жил бүр зохион байгуулах | Уралдаан зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулж, төлөвлөгөө, удирдамж боловсруулан нутгийн оюутнуудын 20-30 хувийг хамруулна. | Олон Улсын залуучуудын өдрийг угтан “Манлайлагч оюутан” илтгэлийн уралдааныг11 дүгээр зохион байгуулахаар хийх ажлын төлөвлөгөө гарган бэлтгэл ажлыг хангаж байна. | 70 |
| 155 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.5 | Гадаад орнуудад сурч байгаа аймгийн харьяат оюутнуудын холбоог байгуулж нийгэмд тустай санал, санаачлагыг өрнүүлэх | 2-оос доошгүй ажил, арга хэмжээ зохион байгуулна. | Гадаад орнуудад сурч байгаа аймгийн харьяат оюутнуудын холбоог байгуулсан.  Аймгийн оюутны холбоо, болон залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын судалгааг гаргаж, 7 байгууллагын үйл ажиллагаанд арга зүйн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахаар боллоо. | 70 |
| 156 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.6 | “Бид Сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн наадмыг зохион байгуулах | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5000-аас доошгүй хүүхдийг хамруулж хүүхдийн авъяас чадварыг нээн хөгжүүлнэ. | “Бид Сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн наадмыг 11 дүгээр сард зохион байгуулахаар наадмын удирдамж, чиглэлийг боловсруулан сумдад хүргэн, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | 40 |
| 157 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.6 | Нэрт яруу найрагч Г.Сэр-Одын мэндэлсэний 100-н жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, өсвөрийн яруу найрагчдын аймгийн уралдааныг зохион байгуулах | Яруу найрагч 100 хүүхдийг оролцуулна. | Нэрт яруу найрагч Г.Сэр-Одын мэндэлсний 100-н жилийн ойн хүрээнд аймгийн уран уншлагын “Уран жиргээ”-2017 уралдааныг зохион байгуулж, 14 сумын 70 гаруй сурагчид оролцон шилдгийн шилдгүүдийг тодрууллаа.“Дунгийн эгшиг” аймгийн наадмыг зохион байгуулж, 2 насны ангилалд 10 гаруй сумын 100 гаруй уран уншигч хүүхэд багачууд оролцлоо. | 100 |
| 158 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.6 | “Уран бүтээлч хүүхэд”-ийн үзэсгэлэнг зохион байгуулж, хүүхдийн авьяас, чадварыг нээн хөгжүүлэх | Хүүхдийн уран бүтээлийг дэмжинэ. | “Миний ертөнц”, “Би гэр бүлдээ үүнийг хүсдэг” гар зураг, шүлэг, зохион бичлэг зэрэг уралдаануудыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж нийт 124 хүүхэд 3 төрлийн бүтээлийн үзэсгэлэн зохион байгууллаа.Улсын уралдаанд Сүхбаатар сумын Улсын тэргүүний 1-р сургуулийн сурагч 6в ангийн сурагчБ.Амарбаясгалан зохион бичгийн төрөлд 3-р байр, Шаамар сумын Дулаанхан тосгоны ерөнхий боловсролын сургуулийн 10а ангийн сурагч Н. Мишээл шүлгийн төрөлд 3-р байрыг тус тус эзэлж амжилт үзүүллээ. Монгол оронд Хүүхдийн байгууллага хөдөлгөөн үүсэж хөгжсөний 92 жилийн ойн хүрээнд Хүүхдийн ордонд “Би гэр бүлдээ үүнийг хүсдэг” гар зургийн үзэсгэлэнг 30 хүүхдийн бүтээлээр, Сүхбаатар сумын шилдэг 15 сурагчдын “Амжилтын гараа” теле нэвтрүүлгийг хийж хүүхэд багачуудыг авъяас билгийг хөгжүүлэн нийтэд сурталчиллаа. | 100 |
| 159 | 12 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.7 | Бүсийн төвүүдэд хүүхдийн хөдөлмөр амралтын зусланг байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр дэмжин ажиллах | Орон нутгийн хүүхдийн 2 зусланг түшиглэн 1 ээлжинд хүүхэд амруулах замаар хөдөлмөр зуслангийн эхлэлийг тавина. | “Гүннуур”, “Арцат“ зуслангуудад амрагч хүүхдүүдийг хүлээн авч, зуслангуудын үйл ажиллагаанд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Стандарчилал хэмжил зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газартай хамтран Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа ерөнхий шаардлага MNS:5633-2013 стандартын хэрэгжилтэнд хамтарсан үзлэг шалгалт хийж, хяналт тавин ажиллалаа. | 40 |
| 160 | 13 | ЗГҮАХ 3.4.2  АЗДҮАХ-ийн 2.5.9 | Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх аймгийн дэд хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Гэр бүлийн хүчирхийллийг 10 хувиар бууруулна | Хүчирхийлэлгүй эрүүл, тогтвортой гэр бүлийг бий болгох, 3 үндсэн зорилт 23 арга хэмжээ бүхий “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” аймгийн дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж Цагдаагийн газар, Прокурорын газар, Боловсрол соёл, урлагийн газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар зэрэг байгууллагуудаас саналыг авч нэгтгэн батлуулах бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. | 40 |
| 161 | 14 | ЗГҮАХ 3.4.2  АЗДҮАХ-ийн 2.5.9 | Хөршийн холбоог сайжруулж, бүх төрлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох | 23316 өрхийн тоогоор гарын авлага түгээж, зөв мэдээ, мэдээллийг хүргэнэ. | Аймгийн Цагдаагийн газар, Хүүхэд гэр бүл, хөгжлийн хэлтэстэй хамтран хөршийн холбоог сайжруулж, гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох зорилгоорайл өрхүүдээс судалгаа авч, санамж зөвлөмж хуудас тараан ард иргэдэд урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж байна. | 70 |
| 162 | 15 | ЗГҮАХ 3.4.4 АЗДҮАХ-ийн 2.5.10 | Сар бүрийн 1 өдрийг “Гэр бүлийн өдөр” болгон хүүхэд, залуучууд, ахмад, эмэгтэйчүүдийн төрөлжсөн уулзалт, сургалт, арга хэмжээг зохион байгуулах | Дэлхийн гэр бүлийн өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хөтөлбөрт аян, арга хэмжээг зохион байгуулж “Шилдэг гэр бүл”-ийг шалгаруулна. | Гэр бүлийн хөгжил, хамгааллыг дэмжиж, тэдний оролцоотой төлөвлөлт, шийдвэр гаргах ажиллагааны орон нутгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх, гэр бүл, хүүхдэд ээлтэй засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор сар бүрийн нэг өдрийг “Гэр бүлийн өдөр” болгон аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах нэгдсэн удирдамжаар ханган ажиллалаа.  Байгуулага бүрт “Гэр бүлийн зөвлөл” байгуулах чиглэл өгч, зөвлөлийн ажиллах журмыг боловсрууллаа. Олон улсын гэр бүлийн өдрийг угтан “Хүүхэд гэр бүлдээ жаргалтай” аяныг аймгийн хэмжээнд өрнүүлж “Шилдэг гэр бүл- 2017” арга хэмжээ зохион байгуулж “Үлгэр жишээ гэр бүл”, “Спортлог гэр бүл”, “Тариаланч гэр бүл”, “Өнөр гэр бүл”, “Залуу малчин гэр бүл” 9 номинацаар шалгаруулж нийт 51 гэр бүлийн 852 хүн хамрууллаа.  “Хүндэтгэлийн танхим”-аар 9 гэр бүлийг баталж, 4 удаагийн сургалтанд зорилтот бүлгийн өрхийн нийт 152, залуу гэр бүлийн 115 нийт 593 насанд хүрэгчдийг хамрууллаа. | 100 |
| **2.6.Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал** | | | | | | |
| **Зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн ур чадвар, мэргэшилтэй ажилтнуудыг бэлтгэх, шинээр ажлын байр**  **бийболгох замаар өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | |
| 163 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.1 | Ажлын байр бий болгосон, тогвортой хадгалсан аж ахуй нэгж байгууллагыг шалгаруулах, ажил олгогч нарт үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Журмын дагуу 3 аж ахуйн нэгж, 2 иргэнийг урамшуулна. | Жижиг, дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг бизнес эрхлэх замаар хамгийн олон ажлын байр бий болгож, тогтвортой хадгалсан 2016 оны “Шилдэг иргэн”-ээр шалгарсан Сүхбаатар сумын иргэн И.Нямдаваа, Цагааннуур сумын иргэн Ж.Одончимэг нарыгтодруулан, урамшуулах ажлыг зохион байгуулж, 580.0 мянган төгрөгийг аймгийн Засаг даргын нөөцөөс шийдвэрлэсэн.  Аймгийн хэмжээнд төр, хувийн хэвшил болон өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгох иргэдийн санал санаачилгыг дэмжснээр 2017 оны эхний 09 сард шинээр 725 ажлын байр байр бий болсон. Шинээр бий болсон ажлын байрны 344 нь хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд бий болсон.  Шинээр бий болсон ажлын байрыг эдийн засгийн салбарын ангиллаар нь авч үзвэл: ХАА-н салбарт 28.5 хувь, уул уурхайн салбарт 14.5 хувь, боловсруулах үйлдвэрлэл 19.0 хувь, барилга 7.1 хувь, бөөний болон жижиглэн худалдаа 17.9 хувь болон бусад салбарт 13.0 хувийн ажлын байр бий болоод байна.  Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас ажлын байр бий болгох иргэн, аж ахуй нэгжид хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгох жижиг зээлийн талаарх мэдээллийг 17 сум 6 тосгонд хүргүүлж, Сүхбаатар сумын Голомт банкны салбар, Дархан-Уул аймгийн Голомт банктай хамтран жижиг зээл олгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Сүхбаатар, Ерөө, Зүүнбүрэн, Жавхлант зэрэг сумдын 9 иргэн 8,2 сая төгрөгийн зээл авч, шинээр 16 ажлын байрыг бий болгоод байна. | 100 |
| 164 | 2 | АЗДҮАХ-ийн2.6.2 | Ажлын байрны захиалга өгсөн ажил олгогчийн мэдээллийг хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санд тухай бүр бүртгэж захиалга, хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх | “Нэг өрх нэг ажлын байртай болгох”бодлогын хүрээнд 2017 онд 1000 иргэн ажилд зуучлагдсан байна. | Аж ахуй нэгж, байгууллагуудаар биечлэн уулзах буюу утсаар холбогдон цаасан болон цахим хэлбэрээр сул чөлөөтэй ажлын байрны захиалгыг авч, тэдгээрийн эрэлт хэрэгцээнд нийцэх мэдлэг, боловсрол, ур чадвартай ажилтныг зуучлах ажлыг зохион байгууллаа. Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан сул чөлөөтэй ажлын байрны зарыг явуулахаас гадна байгууллагын вэб сайт болон фэйсбүүк хуудсаар дамжууланиргэдэд тухай бүрт ньил тод нээлттэй байдлаар түргэн шуурхай хүргэн ажиллаж байна.2017 оны эхэнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэн 858 байсан бол 1540 иргэн шинээр бүртгүүлж, ажил олгогчоос ирүүлсэн 704 ажлын байранд 569 иргэн ажилд зуучлагдан, идэвхгүйн улмаас 919 иргэн хасагдаж бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 910 болсон байна. Ажилд зуучлагдсан нийт 569 иргэдийн 51.0 хувь буюу 292 нь эмэгтэйчүүд, 17.0 хувь 16-24 насныхан, 36.3 хувь нь 25-34 насныхан, 27.7 хувь нь 35-44 насныхан, 19.0 хувь нь 45-60 насныхан эзэлж байна. Эдгээрийн 26.3 хувь нь төсвийн байгууллагад, 73.7хувь нь хувийн хэвшилд ажиллаж байна. | 100 |
| 165 | 3 | АЗДҮАХ-ийн2.6.3 | Шинээр бий болсон ажлын байрны мэдээллийг бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн систем "LMIS-д програмд бүртгэж, мэдээлэх | 1000 шинэ ажлын байрбий болсон байна. | ШинээрбийболсонажлынбайрныбүртгэлийгсумдаасбатлагдсанбүртгэлийнмаягтындагуунэгтгэнавчLMISбуюуХөдөлмөрийнзахзээлийнмэдээллийннэгдсэнсандтухайбүртньбүртгэж, сарынмэдээтайлангүнэнзөвгаргаждээдбайгууллагад цаасаарболонцахимхэлбэрээрхүргүүлэнажиллажбайна. | 100 |
| 166 | 4 | АЗДҮАХ-ийн2.6.4 | Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 78 тоот тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах” журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах | Батлагдсан журмын дагуу 6 аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг шалгаруулсан байна. | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 78 тоот тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах” журмыг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сурталчлах ажлыг зохион байгуулан мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч явцын хяналт тавин үр дүнг тооцон ажиллаж байна. | 70 |
| 167 | 5 | АЗДҮАХ-ийн2.6.5 | Мэргэжлийн боловсролын салбарын багшийг чадваржуулах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулах | Багш нарийн сургалтанд хамрагдалтын хувийг 40 хувьд хүргэж ур чадварыг дээшлүүлнэ. | Сүхбаатар сумын мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв: 20 багшийн 25 хувийг дараах сургалтуудад хамрууллаа.  Сүхбаатар сумын ЗДТГ, Сэлэнгэ аймгийн БСУГ, БНСУ-ын КОЙКА олон улсын байгууллага, Төвийн бүсийн арга зүйн төвийн зохион байгуулсан сургалтуудад бүх багш, удирдах ажилтнуудыг хамруулсан байна.  “Зүүнхараа” Политехник коллеж: 27 багшийн 33 хувийг дараах сургалтуудад хамрууллаа.  Төвийн бүсийн арга зүйн төв, ШУТИС, Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “GIZ”төсөл, Дархан-Уул УУЭХПТ-ийн коллежтэй хамтран зохион байгуулсан сургалтанд сургалтын менежер, арга зүйч, мэргэжлийн багш нарыг хамруулсан. ШУТИСургуультай хамтран 8 багшийг Боловсрол судлалын магистрын сургалт, Дархан-Уул аймагт Япон улсын мэргэжилтэнтэй хамтран зохион байгуулсан тогооч мэргэжлийн багш нарыг чадавхижуулах сургалтанд Тогооч мэргэжлийн 2 багш, багшийн цахим сургалтын арга зүйг сайжруулах зориулан Төвийн бүсийн арга зүйчтэй хамтран “Adobe Audition”- Adobe Premiere програмуудыг ашиглах арга зүйг эзэмшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж 24 багш, дэлхийн зөн ОУБ-ын ОНХХ-ийн зохион байгуулсан “Оролцоод хөгжье” сэдэвт 5 өдрийн сургалтанд багш нарийг хамруулсан.  Шаамар сумын мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 19 багшийн 73.6 хувийг дараах сургалтуудад хамрууллаа.  Багш, ажилтны солилцооны хөтөлбөрт 4 багш, 2 ажилтанг хамруулж, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх сургалтанд 17 багш, 1 ажилтанг хамруулж, улсын болон бүсийн түвшний мэргэжлийн ур чадварын уралдаан, олимпиад 6 багшийг оролцууллаа.  Мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх чиглэлээр   * Үсчний 2 багш, автын засварын 2 багш, зөгийний 1 багш, фермерийн 1 багш, Тогоочийн 1 багш, Бичиг хэргийн ажилтан 1 , заах арга зүй, илтгэх чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 1 арга зүйч, 3 багш   Багшийн бусад хөгжлийн чиглэлээр   * Цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулалт 3 багш, 1 менежер, сайн туршлага нэвтрүүлэх төслийн сургалтанд 1 менежер, 1 арга зүйч хамрагдсан. | 100 |
| 168 | 6 | АЗДҮАХ-ийн2.6.7 | Сүхбаатар, Мандал, Баянгол суманд үйл ажиллагаа явуулж буй ахмадын сувиллыг түшиглэн улирал бүр ахмад настнуудыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулах | Ахмадын сувилалд 860 ахмад настанг сувилан эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан байна. | Сүхбаатар, Мандал, Баянгол сумын ахмадын сувилалд 800 гаруй ахмад настныг амрааж,Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг болон сумын Эрүүл мэндийн төвийн ахмадын кабинеттай хамтран урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрууллаа. Мандал суманд орон нутгийн төсвийн 100.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ахмадын өргөө, сувиллын барилгыг ашиглалтанд оруулж, 10 дугаар сарын 1-нээс үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. | 100 |
| 169 | 7 | АЗДҮАХ-ийн2.6.8 | Ахмадын кабинетыг нээн ажиллуулах, эмч, боловсон хүчнээр хангах | Мандал, Сайхан, Сүхбаатар суманд ахмадын кабинетыг нээсэн байна. | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт ахмадын кабинетыг нээн ажиллуулж, 1428 ахмад настанд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүллээ. | 100 |
| 170 | 8 | АЗДҮАХ-ийн2.6.8 | Ахмад настныг үзлэг оношлогоо, болон хэвтэж эмчлүүлэхэд дугаар харгалзахгүй үйлчлэх талаар журам боловсруулан мөрдөн “Хүндлэл” үйлчилгээ шинээр бий болгож, хэвшүүлэх | Журмыг боловсруулан баталгаажуулж, ахмадад үйлчилэх цагийн хуваарь дотоод зохион байгуулалтыг мөрдөн ажиллана. | Ахмад настныг үзлэг оношлогоо, хэвтэн эмчлүүлэхэд дугаар харгалзахгүй үйлчлэх “Ногоон гэрэл” журмын төслийг боловсруулан, холбогдох хэлтэс, агентлагуудаас саналыг авч, аймгийн ИТХ-ын оруулан хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон. | 70 |
| 171 | 9 | АЗДҮА-ийн  2.6.9 | Ахмад настны асаргаа үйлчилгээ сэргээн засах, сувилахуйн үйлчилгээг 2 удаа гэрээр үзүүлэх ажил зохион байгуулах | 400 ахмад настанд сувилахуйн тусламж үйлчилгээг гэрээр үзүүлсэн байна. | Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас тендерт шалгарч, сэргээн засах үйлчилгээ явуулах эрх авсан “ЭБУС” ХХК, “Бум хараа” ХХК-уудтай хамтран Сэргээн засах үйлчилгээг Сүхбаатар, Мандал сумдад зохион байгуулан ахмад настан 61, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 38, хөгжлийн бэрхшээлтэй 22 хүүхдийг хамруулж, нйигмийн халамжийн сангаас 9.3сая төгрөгийг зарцуулсан. | 100 |
| 172 | 10 | АЗДҮАХ-ийн2.6.9 | Байнгын асаргаанд байдаг ахмад настнуудыг асарч буй иргэдэд асаргааны сургалт зохион байгуулах | Байнгын асаргаа, сувилгааны сургалтанд 511 иргэн хамрагдсан байна. | Аймгийн хэмжээнд давхардсан тоогоор байнгын асаргаанд байгаа 95 ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй 142 хүүхдэд асаргаа сувилгааны болон сэтгэл санааны тайвшрал олох арга зүйг танилцуулж, Эрүүл мэндийн төвийн эмч, сувилагчид гэрээр нь очиж эмчилгээ сувилгаатай нь танилцан үзлэг хийж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа.Байнгын асаргааны арга зүйн сургалтыг зохион байгуулах мэргэжлийн зөвлөгөөг өгч ажиллаа. | .  100 |
| 173 | 11 | АЗДҮАХ-ийн2.6.10 | Ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт, туслах аж ахуй эрхлэх, хүүхэд асрах, байгаль орчныг хамгаалах олон нийтэд тустай ажил үйлчилгээг ахмадын хороо болон төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх | Ахмадын хороо болон төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор хэрэгжүүлсэн байна. | Орхонтуул, Зүүнбүрэнсумдын ЗДТГ, Дулаанхаан, Номгон тосгодын захирагчийн албатай гэрээбайгууланбүтээнбайгуулалт, ойнцэвэрлэгээ, цэцэрлэгтхүрээлэнтохижуулах хамгаалахзэрэгажлыгзохионбайгуулжбайна.Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд батлагдсан төсөвт багтаан зөвлөгөө мэдээлэл өгөх ахмад мэргэжилтнүүдийг сум, тосгодод хувааж төлөвлөгөө гарган ажиллан одоогийн байдлаар 3 сумын 16 ахмад настан аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлтээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 4.4 сая төгрөгийн урамшууллыг олгоод байна.Нийтийгхамарсанажлынхүрээндсумдаассудалгааавчнэгтгэнгудамжталбайнтохижилтийнажил, малынсэгзэмустгахзэрэгажилдороннутгийнбүртгэлтэйажилгүй 411 иргэнийгтүражлынбайраархангаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 65.2 саятөгрөгийг зарцуулаадбайна. | 100 |
| 174 | 12 | АЗДҮАХ-ийн2.6.11 | 40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг нарийвчлан гаргах, тэднийг байнгын болон түр ажлын байранд зуучлах | Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг нарийвчлан гаргаж, 20 хувийг ажилтай болгоно. | Аймгийн хэмжээнд хүн амын тоо, ажил эрхлэлтийн тоон судалгааг авч, үүнээс 40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг түүвэрлэн гаргаж, тэднийг “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг, бүлгийн зохион байгуулалттай хүнсний ногоо тариалах, нийтийг хамарсан ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн жижиг зээлд хамруулж, орлогоор дэмжин байнгын болон түр ажлын байранд зуучлах ажлыг зохион байгуулан аймгийн хэмжээнд ажил олгогчоос ирүүлсэн 704 ажлын байранд 569 иргэн ажилд зуучлагдсан. Ажилд зуучлагдсан нийт 569 иргэдийн 32,6 хувь нь буюу 186 иргэн нь 40-өөс дээш насныхан байна. | 70 |
| 175 | 13 | АЗДҮАХ-ийн2.6.12 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдөрлөгийг зохион байгуулж, өдөрлөгийн үеэр эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах | Эрүүл мэндийн үзлэгт давхардсан тоогоор хөгжлийн бэрхшээлтэй 2000 иргэн хамрагдсан байна. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өдөрлөгийг 12 дугаар сард зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. | 70 |
| 176 | 14 | АЗДҮАХ-ийн2.6.12 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг Хүүхдийн зусланд амрахад дэмжлэг үзүүлж тэднийг хамт олонд түшиглэн сэргээх засах ажлыг зохион байгуулах | Хөгжлийн бэрхшээлтэй 10 хүүхэд хамрагдсан байна. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хүүхдийн зусланд хөнгөлөлттэй үнээр амраах эрх зүйн мэдээллийг ард иргэдэд түгээх ажлыг зохион байгууллаа. Мандал, Сүхбаатар сумдад хөгжлийн бэрхшээлтэй 22 хүүхдийг сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулж нийгмийн халамжийн сангаас 1.7 сая төгрөгийг зарцуулсан. | 100 |
| 177 | 15 | АЗДҮАХ-ийн2.6.12 | Аймаг орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ТББ, холбоодуудтай хамтран ажиллах гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөрт хамруулах ажлыг зохион байгуулах | Тэгш дүүрэн хөтөлбөрийн хүрээнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бүхий 10 доошгүй өрхийг төсөлд хамруулсан байна. | Мэргэжлийн чиг баримжаа олгох нийгэмшүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын анхан шатны мэдлэг олгох сургалтандМандал, Баянголсумдын хөгжлийн бэрхшээлтэй 26 иргэдийгхамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 1.8 саятөгрөгзарцуулж,14 иргэнийг ажлын байранд зуучлан ажиллалаа.Мандалсумынхөгжлийнбэрхшээлтэй19 иргэнийг оёдолчин мэргэжлээр мэргэжил олгох сургалтанд хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 4.4 сая төгрөгийг зарцуулж, 12 иргэнийг байнгын ажлын байранд зуучлан ажиллалаа.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийндэмжлэгт сумдаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн 23 төсөлтэйгазардээрньочижтанилцан, газрынтөсөлсонгоншалгаруулахкомиссоорхэлэлцүүлж, оёдол, худалдааүйлчилгээ, дугуй засвар, үсчин, арьсболовсруулахзэрэгчиглэлээр 7 төслийгдэмжин хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 16.5 саятөгрөгийнсанхүүгийндэмжлэгийголголоо. Үүнийүрдүндшинээр 7 ажлын байрбийболгонажиллалаа.Сүхбаатар, Мандал, Жавхлант, Хушаат, Баянгол сум, Номгон тосгодын 40 иргэнийг “Бизнесээ эхлүүлье, хөгжүүлье” чиглэлээр сургалтанд хамруулж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 600.0 мянган төгрөгийг зарцуулан ажиллалаа. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг хамруулан, Дулаанхаан тосгоны цэцэрлэгт сантехникчээр байнгын ажлын байранд зуучилсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 1 иргэнийг байнгын ажлын байраар хангасан “Гэгээн Цолмон” ХХК-ийг ажил олгогчийг дэмжих арга хэмжээнд хамруулан 2017 оны 4 сард гэрээ байгуулан ажиллаж байна. БСШУСЯам, Монголын параволейболын холбооноос зохион байгуулсан суугаа волейболын 2 өдрийн сургалтанд аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо төрийн бус байгууллагын 1 төлөөлөл хөгжлийн бэрхшээлтэй 2 иргэнийг оролцуулан аймгийн Засаг даргын нөөцөөс 480.0 мянган төгрөгийг шийдвэрлэсэн.GIZ төслийн хөрөнгөөр Сүхбаатар сумын “Ноёд” худалдааны төвд төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагаа, сургалт зохион байгуулах зорилгоор өрөөг тохижуулж, ажиллах боломжоор хангалаа. | 100 |
| 178 | 16 | АЗДҮАХ-ийн2.6.12 | Байнгын асаргаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд асарч буй иргэдэд байнгын асаргааны талаар сургалт зохион байгуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нарийн мэргэжлийн эмч нарын үзлэг оношлогоо, шинжилгээнд хамруулж эмчлэх | 180 иргэнийг байнгын асаргааны талаарх сургалтанд хамруулсан байна. | Сумын Эрүүл мэндийн төв, Дэлхийн зөн Олон Улсын байгууллагатай хамтран аймгийн хэмжээнд 78 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн асран хамгаалагч нарт “Хүүхэд хамгаалал” сэдвээр,18 иргэдийг аж ахуй эрхлэлтийн сургалтанд хамруулан төсөл бичих аргачлалд сургах, аж ахуй эрхлэх мэдлэг чадвар олголоо. “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийн үеэр аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран сумдын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэгоношлогоонд хамруулахаар төлөвлөж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хууль эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэн, тэдний нийгмийн идэвхи, оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс аймгийн хэмжээнд 2017 оны 3-6 дугаар саруудад “Бидний өдөр” өдөрлөгийг Нийгмийн халамж, Нийгмийн даатгал, Татвар, Эрүүл мэндийн төв, Соёлын төвүүдтэй хамтран зохион байгуулж, 153 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хамрагдлаа. 2017 оны 5 дугаар сараас Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн салбар комисс нь үйл ажиллагаагааг эхлүүлж,нийт 6 удаа хуралдаж, 116 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хамруулан хувийн хэрэг нээн ажиллаж байна. Комиссын дүгнэлтээр 29 хүүхэд байнгын асаргаа шаардлагатайг тогтоож, байнгын асаргаа шаардлагатай 44 хүүхдийн хугацааг сунгаж, 7 хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэйг тодорхойлж ажиллаж байна. | 100 |
| 179 | 17 | АЗДҮАХ-ийн2.6.14 | Орлогыг орлуулан тооцох аргачлалын дагуу өрхийн амьжиргааны түвшинг шинэчлэн тогтоох ажлыг зохион байгуулах | 22000 өрх хамрагдсан байна. | Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааны бэлтгэл байдлыг хангаж, мэдээллийн санг шинэчлэх ажлыг 98 тоологч, 16 шивэгч, 56 хөтөч, 34 болон багийн ахлагч, дотоод хяналтын баг, чиглүүлэгчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгууланаймгийн хэмжээнд нийт 20161 өрхийг судалгаанд хамрууллаа.Судалгааны ажилд оролцогч талуудыг чадавхижуулах 4 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, судалгааг чанартай, хугацаанд нь гүйцэтгэлээ. Цаасан асуулгын хуудсыг цахим программд шивж, мэдээллийн санг үүсгэн архивласан. | 100 |
| 180 | 18 | АЗДҮАХ-ийн2.6.15 | Ажилгүй иргэдэд нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн сургалтыг зохион байгуулан сайн дурын даатгалд хамруулах | 1400 иргэнийг сургалтанд хамруулж, 1913 иргэнийг сайн дурын даатгалд хамруулсан байна. | 2017 оныг “Эерэг хандлага чанартай үйлчилгээний жил” болгон зарлаж, сум тосгодын байцаагч нар ажил хөдөлмөр эрхлээгүй нийт 2239 иргэдтэй уулзалт хийн мэдээлэл зөвлөгөө өгч, нийгмийн даатгалын хуулийг сурталчиллаа. Олон Улсын худалдааны төвийн 110 гаруй түрээслэгч, Сүхбаатар сум болон бусад сумдын малчин иргэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх,тэдний нийгмийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор агентлагуудтай хамртан “Бидний өдөр” өдөрлөгийг зохион байгуулсан. Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд мэдээллийн самбар байршуулж, хүн ам ихээр төвлөрсөн зах, худалдааны төвд түрээслэгч бүртэй уулзалт хийж, мэдээлэл хүргэж ажилласан.Сургалт сурталчилгааг тогтмол хийж ажилласны үр дүнд сайн дурын даатгалд хамрагдсан иргэдээс 1067 шинэ даатгуулагчаар нэмэгдсэн байна. | 100 |
| 181 | 19 | АЗДҮАХ-ийн2.6.15 | Малчин үнэмлэхтэй болон мал бүхий иргэдийн судалгааг гарган сайн дурын даатгалд хамруулах | 1654 малчинг сайн дурын даатгалд хамруулсан байна. | Малчдын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга, сумдын нийгмийн даатгалын байцаагч, сум, багийн Засаг дарга нартай хамтран ажиллах гурвалсан гэрээг байгуулан үр дүнг тооцож байна. Мөн “Нийгмийн даатгал малчин таны төлөө” уралдааны шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулж байна. Багийн Засаг дарга нарын дунд малчдыг сайн дурын даатгалд хамруулах болзолт уралдааныг зарлаж, малчдад мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Аймгийн хэмжээнд малчин үнэмлэхтэй болон мал бүхий иргэдийн судалгааг гарган 890 малчдад нийгмийн даатгалд хамрагдахын ач холбогдлыг таниулан, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах, нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 33 удаагийн уулзалт сургалтыг зохион байгуулж, 2017 оны 09 дүгээр сарын байдлаар шинээр 150 малчныг сайн дурын даатгалд хамруулаад байна. | 70 |
| 182 | 20 | АЗДҮАХ-ийн2.6.15 | Бичил уурхай эрхлэх зөвшөөрөл авсан иргэдийг нийгмийн даатгалд заавал хамруулсан байх ажлыг зохион байгуулах | Бичил уурхай эрхлэх зөвшөөрөлтэй 259 иргэн сайн дурын даатгалд хамруулсан байна | Гар аргаар алт олборлогч иргэдийн нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор сумдын Засаг даргын Тамгын газар болон Байгаль орчны албатай хамтарч гар аргаар алт олборлогч ба бичил уурхай эрхлэгч 101 иргэдэд сурталчилгааг зохион байгуулсан. 2017 оны эхний 09 сарын жилийн байдлаар шинээр Мандал суманд 16, Ерөө суманд 45, Бугант 17, Баянгол 17 нийт 95 бичил уурхайчдыг нийгмийн даатгалд хамруулсан. | 70 |
| 183 | 21 | АЗДҮАХ-ийн2.6.15 | Аж ахуй нэгж, байгууллагын нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн хяналтыг хийж, зөрчил дутагдлыг арилгах | Сүхбаатар сумын 54,бусад сумдын 204 аж ахуй нэгж, байгууллагуудад хяналт шалгалт хийгдсэн байна. | Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 10 сум, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 5 суманд хийж, 73 аж ахуй нэгжийн 322 даатгуулагчид холбогдох 57.4 сая төгрөгийн акт тогтоогдсоноос 50 аж ахуй нэгжийн 166 даатгуулагчид холбогдох 45.2 сая төгрөгийг бүрэн барагдуулж актын барагдуулалт 78.6 хувьтай ажилласан байна. Өмнөх оны актын үлдэгдэл болох 26 аж ахуй нэгжийн 321 даатгуулагчид холбогдох 25.5 сая төгрөгөөс энэ онд 19 аж ахуй нэгжийн 291 даатгуулагчид холбогдох 8.8 сая төгрөгийг бүрэн барагдуулж, актын барагдуулалт 34.5 хувьтай, нийт актын барагдуулалт 56.5 хувьтай байна. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын өр, авлагын барагдуулалтын талаар мэдээлэл хийж, 2017 оны 71 тоот тогтоол батлуулан 17 сум 6 тосгонд хүргүүлэн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна. | 100 |
| 184 | 22 | АЗДҮАХ-ийн2.6.16 | Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх эмийн сангийн тоог нэмэгдүүлэх | 27 эмийн сан хөнгөлөлтэй эмийн жороор үйлчилдэг болсон байна. | Жавхлант, Ерөө, Сайхан сумд, Дулаанхан тосгоны эргэлтийн эмийн сангэрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөөр үйлчилдэг эмийн сангуудыг нэмэлт сонгон шалгаруулалтанд хамруулж, 2017 онд 6 эмийн сантай шинээр гэрээ байгуулан нийт 33 эмийн сан хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилгээ үзүүлж байна.  Хөнгөлөлттэй эмийн төсөв 690.0 сая төгрөг батлагдсан бөгөөд урьд оныхоос 65 хувиар нэмэгдсэн. Элэгний С вирусын эсрэг эмийн төсөвт 641.0 сая төгрөг төсөвлөгдснөөс одоогийн байдлаар 201 даатгуулагчдад 42.2 сая төгрөгийн хөнгөлөлтийг үзүүлээд байна. | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГУРАВ.ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.Төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал, чанар, хүртээмж, төрийн албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг дээшлүүлж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний үр нөлөөг сайжруулна.** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1.Төрийн захиргаа, мэдээлэл сурталчилгааны ажил үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.1. | | | Төр, төсвийн байгууллагуудад “Соёлтой харилцаа-Шуурхай үйлчилгээ” хөдөлгөөнийг аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын газар, хэлтэс, албадыг хамруулан зохион байгуулах | Удирдамжийг боловсруулж, байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан байна. | | “Соёлтой харилцаа-Шуурхай үйлчилгээ 2017-2020” хөдөлгөөнийг зохион байгуулах аймгийн Засаг даргын захирамж, удирдамж, төлөвлөгөөний төслийг боловсруулан батлуулж, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, газар, хэлтэс, албад, сумын Засаг даргын Тамгын газар, төр төсвийн байгууллагуудад хүргүүлэн хэрэгжилтийг эхлүүллээ.  Тус хөдөлгөөний хүрээнд аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, төр, төсвийн байгууллагууд болон ӨНӨААТҮГ-уудад 5 бүлэг зорилтын 32 арга хэмжээг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцож ажиллана. | | | | 70 |
| 186 | 2 |  | | | Аймгийн “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг нийт сум тосгодод, “Нээлттэй өдөрлөг” аргахэмжээг нийт төр, төсвийн байгууллагуудад зохион байгуулж, иргэдийн оролцоотойгоор төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа сурталчлах | Төрийн үйлчилгээг нийт сум, суурин газарт хүргэж, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар иргэд олон нийтэд мэдээлэл хүрсэн байна. | | 2017 оны “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг 05 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 06-р сарын 08, 10 дугаар сарын 02-10-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангасан боловч 2017 оны Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбогдуулан хойшлогдсон.  Мөн аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний газар, хэлтэс, албад өөрсдийн салбар чиглэлийн үйл ажиллагааг сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2017 онд Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны харъяа байгууллагууд болох Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газар, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн хамтарсан нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг, аймгийн хууль хяналтын байгууллагуудын хамтарсан нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээг тус тус зохион байгуулаад байна. | | | | 70 |
| 187 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.15 | | | Сэлэнгэ аймгийн алдартнуудын нэрэмжит шагнал бий болгох | Аймгийн шагналын журмыг шинэчлэн боловсруулж, орон нутгийн хэмжээнд шагналын эрх зүйн орчин хангагдана. | | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 81 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн шагналын журам”-ыг шинэчлэх зорилгоор “Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргаас олгох шагналын журам”-ын төслийг боловсруулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Хуралдаанаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд хуралдааны үеэр гарсан санал, шүүмжлэлийг тусган засварлаж дахин хэлэлцүүлэхэд бэлэн болоод байна. | | | | 70 |
| 188 | 4 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.2 | | | “Нээлттэй Сэлэнгэ” төрийн үйлчилгээний цахим лавлахыг хэрэглээнд нэвтрүүлж, зарим сумдад үүрэн телефоны мэссэж үйлчилгээг нэмэгдүүлэх | Иргэдийг бүх төрлийн ухаалаг гар утас ашиглан аймгийн танилцуулга болон цаг үеийн мэдээ мэдээлэл, төрийн үйлчилгээний лавлахаар хангах санал өргөдөл, гомдол хүлээн авах боломж бүрдэнэ. | | Төрийн байгууллагуудын иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний талаарх бүхийл мэдээллийг багтаасан ухаалаг утсанд зориулсан аппликэйшн гаргахаар аймгийн төсөвт 2500.0 мянган төгрөгийг тусгуулсан. Үүний дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан бичгийг боловсруулж, газар, хэлтэс, албадад хүргүүлж иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний жагсаалтыг татан авч нэгтгэсэн. Мөн аппликэйшинд тавигдах үндсэн шаардлага болон техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж, тендерт “Тауэр софт” ХХК шалгарч гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж, аппликэйшныг хийж дуусган 2017 оны 08 дугаар сараас хэрэглээнд нэвтрүүлээд байна. | | | | 100 |
| 189 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 | | | Иргэдийн СӨГ-ыг хүлээн авч, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг цахимжуулах | Төрийн байгууллагууд иргэдийн санал хүсэлтийг цахим хэлбэрээр авах, хариу өгөх боломж бүрдэнэ. | | Аймаг, сумдын албан ёсны цахим хуудас, ухаалаг утсанд зориулсан “Нээлттэй Сэлэнгэ” апликейшныг 2017 оны 1-р улиралд шинээр хэрэглээнд нэвтрүүлсэн бөгөөд иргэдийн санал өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх үйл ажиллагааг агуулга бүтцийг өөрчлөн үүсгэж цахим хэлбэрээр ил тод нээлттэй хүлээн авч шийдвэрлэж байна.  Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах төвийн сүлжээнд холбогдох эрх хаагдсанаас шалтгаалан 2017 оны 06 дугаар сарыг хүртэл Сэлэнгэ аймагт хуваарилагдсан санал хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй байсан бөгөөд 2017 оны 07 дугаар сард тус төвд хандан эрхээ сэргээлгэж, хүлээн авч эхлээд байна. Тайлангийн хугацаанд өмнөх саруудад ирүүлсэн 70 санал шүүмжлэлийг хүлээн авсан бөгөөд 22 асуудлыг шийдвэрлэн Иргэд, олон нийттэй харилцах төвийн сүлжээгээр дамжуулан тухайн иргэдэд хариуг өглөө. | | | | 100 |
| 190 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 | | | “Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв”-ийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | Үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлж, нотариат, хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх төв, банкны үйлчилгээг бий болгоно. | | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор Сүхбаатар сумын 4-р багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтныг байрлуулж анхан шатны нэгжийн үйлчилгээг үзүүлж байна. Мөн “МОНРЕ” даатгал, иргэн Л.Энхмаа нартай хамтран ажиллаж үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүллээ.  Тус төвийн төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд өвөл, зуны улиралд халуун хүйтнээр үлээх зориулалттай кондейшн 2-ыг байршуулж, битүү хаалтыг хийж тохижуулсан.  Мөн аймгийн статистик мэдээллүүдийг шуурхай хүргэх үүднээс ухаалаг мэдрэгч бүхий дэлгэцийг суурилуулсан.  Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр халамж, иргэний бүртгэлийн, татварын, нийгмийн даатгалын, 4-р багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтан болон МИГ даатгал зэрэг газрууд үйлчилгээ үзүүлж, 3-р улирлын байдлаар давхардсан тоогоор 21342 иргэнд үйлчилгээ үзүүллээ. | | | | 100 |
| 191 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 | | | Төрийн үйлчилгээний "ТҮЦ" машиныг Ерөө суманд байршуулах | ТҮЦ машины тоо нэмэгдэж, Орхоны бүсийн сумдын иргэд төрсний болон гэрлэлтийн лавлагаа, оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт, цахилгааны төлбөр төлөх гэх мэт 20 төрлийн үйлчилгээг шуурхай авах боломжтой болно. | | Сэлэнгэ аймаг нь сумдыг хөгжлийн 5 бүсэд хувааж, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого баримтлан, бүсийн төвийн сумд болох Сүхбаатар, Мандал, Сайхан сумдад тус бүр 1 Төрийн үйлчилгээний цахим машиныг байршуулж, орон нутагт цахим засаглалыг бэхжүүлэх, иргэдэд төрийн үйлчилгээг ойртуулах зорилтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Төрийн үйлчилгээний цахим машинаар 2015 онд 15 төрлийн үйлчилгээгээр 11102, 2016 онд 17 төрлийн үйлчилгээгээр 13684, 2017 оны эхний 9-н сарын байдлаар 21 үйлчилгээгээр 10294 иргэн давхардсан тоогоор үйлчлүүлсэн нь жил ирэх тусам ТҮЦ машинаас үйлчилгээ авах иргэдийн тоо өссөн үзүүлэлттэй байна. Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд орон нутагт цахим засаглалыг бэхжүүлэх, иргэдэд төрийн үйлчилгээг цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран дэвшилтэт технологийг ашиглан түргэн шуурхай хүргэх, зарим сумдад Төрийн үйлчилгээний цахим машиныг үе шаттайгаар байршуулах зорилтуудыг дэвшүүлэн Ерөө бүсийн төв Ерөө суманд Түц машин байршуулах талаар Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг Эрхлэх газарт аймгийн Засаг даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 1/626 албан тоотоор хүсэлт гарган хүргүүлсэн ба Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газартай хамтран шилэн кабель, интернетийн хүрэлцээ болон бусад тооцоо судалгааг хийж байна. | | | | 70 |
| 192 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.8 | | | Аймаг, сумдын цахим хуудасны байнгын тасралтгүй ажиллагаа, мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, сумдын интернетийн хурдыг нэмэгдүүлэн цахим хурлыг тогтмолжуулах | 17 сумыг орчин үеийн шаардлага хангасан байнгын ажиллагаатай цахим хуудастай болгож, цаг үеийн шуурхай хуралдааныг цахимаар хийдэг болсон байна. | | Аймгийн 17 суманд албан ёсны цахим хуудастай болгох ажлыг хэрэгжүүлэхээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гүйцэтгэсэн. Мөн шинээр санаачлан 6 тосгодод нэмэлтээр цахим хуудсыг хийх загварыг гарган холбогдох мэдээллүүдийг бэлтгэн ажилласан. Энэхүү ажил арга хэмжээний хүрээнд сум, тосгодод цахим хуудсыг хүлээлгэн өгч, админ эрхийг олгон, цахим хуудаснуудын байнгын тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллуулах талаар сургалт зохион байгуулж, заавар зөвлөгөө өгч, гарын авлага гарган тарааж өгсөн.  Сумдын Засаг даргын Тамгын газрынүйл ажиллагааны төсөвт харилцаа, холбооны зардал маш бага тусгагдсанаас үүдэн интернет үйлчилгээний хурдыг нэмэгдүүлэх, дүрст цахим хурал хийх боломжгүй байна. Цаашид жил бүрийн төсөвт сумдын холбооны зардлыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. | | | | 70 |
| 193 | 9 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.4 | | | "Багийн хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг боловсруулан, хэрэгжилтийг эхлүүлэх | Аймаг орон нутгийнхаа онцлогтнийцсэн бодлогын баримт бичигтэй болж, багийг чадавхижуулах үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. | | Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 07 дугаар тогтоолоор батлагдан хэрэгжсэн “Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтэнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнгарсан тайлан мэдээг үндэслэн одоогийн нөхцөл байдлаа тодорхойлж, цаашид аймаг орон нутгийнхаа онцлогт нийцсэн багийг чадавхжуулах үйл ажиллагааг үе шаттай хэрэгжүүлэн, хэрхэн юуг, ямар асуудлуудыг авч хэрэгжүүлж, шийдвэрлэх талаар "Багийн хөгжлийн хөтөлбөр"-ийн төслийг боловсруулж, батлуулахад бэлэн болоод байна. | | | | 40 |
| 194 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.6. | | | “Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал” хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжилтийг эхлүүлэх | Төрийн бүх шатны байгууллагуудыг хөгжүүлэх аймгийн бодлогын баримт бичигтэй болно. | | “Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал” хөтөлбөрийн төслийг сум, агентлагуудаас санал аван боловсруулж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хэлэлцүүлэхээр бэлэн болгоод байна. | | | | 40 |
| 195 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.6. | | | Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах "Нийгмийн баталгаа" хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжилтийг эхлүүлэх | Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаа хангах аймгийн бодлогын баримт бичигтэй болно. | | Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах "Нийгмийн баталгаа" хөтөлбөрийн төслийг сум, агентлагуудаас санал аван боловсруулж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хэлэлцүүлэхээр бэлэн болгоод байна. | | | | 40 |
| 196 | 12 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.7. | | | Чанарын удирдлагын тогтолцооны байнгын сайжруулалтыг хангаж, ISO 9001:2015 стандартад шилжүүлэх арга хэмжээ авах | Аймгийн ЗДТГ, Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн үйл ажиллагаанд байнгын сайжруулалт хийгдэж, ISO 9001:2015 стандартыг хэрэгжүүлж баталгаажуулна. | | Аймгийн Стандарт, хэмжилзүйн хэлтсээс Алтанбулаг, Орхонтуул сумын ЗДТГ-т “Чанарын менежментийн тогтолцоо”-ны стандартыг нэвтрүүлэхээр төлөвлөн, хүсэлт тавьсны дагуу Орхонтуул сумын ЗДТГ-ыг “Чанарын менежментийн тогтолцооны үндсэн шаардлага MNS ISO 9011:2016” стандартаар хангаж, Алтанбулаг сумын ЗДТГазар чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх гэж байгаатай холбогдуулан тус сумын төрийн албан хаагчдад "Чанарын менежментийн тогтолцоо-шаардлага MNS ISO 9001:2016" стандартын тухай анхан шатны мэдлэг олгох сургалт зохион байгууллаа. Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001:2008 Олон Улсын стандартыг амжилттай хэрэгжүүлсэн аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Стандарт, хэмжилзүйн хэлтэс нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны байнгын сайжруулалтыг ханган, ISO 9001:2015 стандартад шилжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулан албан хаагчдаа давтан сургах, шинэ стандартыг судлах ажлыг зохион байгуулж байна. | | | | 100 |
| 197 | 13 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.9 | | | “Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийг гаргаж нийтийн хүртээл болгох | Аймгийн цаг үеийн мэдээллийгхамруулсан“Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийг улирал тутам хэвлэж иргэдэд түгээнэ. | | Сэлэнгэ аймгаас төрөн гарсан алдар суутнууд, түүхийн дурсгалт, аялал жуулчлалын болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудын танилцуулга, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас явуулж буй үйл ажиллагааны талаарх мэдээ мэдээллийг иргэд олон нийтэд сурталчлах зорилгоор “Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийг 2017 онд 2 дугаарыг нийт 2000 ширхэгийг хэвлэж нийтийн хүртээл болгоод байна. | | | | 100 |
| 198 | 14 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.9 | | | “Сэлэнгийн өнгө” тусгай сурвалжлага, цуврал, баримтат нэвтрүүлгийг бэлтгэн төв, орон нутгийн хэвлэлээр нэвтрүүлэх | Төв, орон нутгийн телевизээр улирал бүр аймаг орон нутгийн онцлог, цаг үеийн нөхцөл байдалд уялдуулсан сурвалжлага, нэвтрүүлэгийг нийтийн хүртээл болгоно. | | “Сэлэнгийн өнгө” тусгай сурвалжлага, цуврал, баримтат нэвтрүүлгийг бэлтгэх ажлын хүрээнд ардын хувьсгалын 96 жил, Сэлэнгэ аймаг байгуулагдсаны 86 жилийн ойн баяр наадмын хүрээнд “Наадмын өнгө” нэртэй 1 нэвтрүүлэг, 1 нийтлэлийг бэлтгэж гаргаад байна. “Намрын өнгө” нэртэй нэвтрүүлэг, нийтлэлийг орон нутгийн 2 телевизтэй хамтран хийж олон нийтийн хүртээл болголоо. | | | | 100 |
| 199 | 15 |  | | | “Иргэдээ сонсъё” телевизийн шууд нэвтрүүлэгийг зохион байгуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэх арга хэмжээг зохион байгуулах | Төрийн байгууллагуудыг салбараар нь ангилж сар бүр зохион байгуулан, иргэдээс ирсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. | | 2017 онд “Иргэдээ сонсъё” телевизийн шууд нэвтрүүлэгт нийт 43 байгууллагыг оролцуулахаар хуваарь гарган, аймгийн Засаг даргаар баталгаажуулж, одоогийн байдлаар нийт 24 байгууллагыг оролцуулаад байна. Мөн тус нэвтрүүлгийн өргөтгөсөн дугаарыг аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, ОНӨААТҮГ-ын дарга нарыг хамруулан 1 удаа зохион байгуулсан.Тус нэвтрүүлэг 14 хоног тутамд Баасан гарагийн өдөр 18.30 цагаас тогтмол явдаг болсноор иргэд олон нийт аль нэгэн байгууллагын үйл ажиллагаа чиг үүрэг, цаашдын зорилттой танилцдаг болж, төрийн байгууллагын ажил үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, иргэдээсээ гарсан саналыг байгууллагууд цаашдын ажлынхаа төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. | | | | 100 |
| 200 | 16 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.10 | | | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт “Мэдээллийн студи” байгуулан ажиллуулах ажлыг эхлүүлэх | Мэдээллийн студиэр дамжуулан цаг үеийн мэдээ, сурвалжлага, нэвтрүүлгүүдийг бэлтгэн гаргана. | | “Мэдээллийн студи” байгуулахад шаардагдах, тоног төхөөрөмж техник хэрэгсэл болон, төсвийн талаарх судалгааг гаргасан боловч төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас хамаарч хойшлогдоод байна. Мэдээллийн студийн чиг үүргийг орон нутгийн телевизүүд, орон нутаг дахь төвийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын сэтгүүлчдээр дамжууланажиллаж байна. | | | | 40 |
| 201 | 17 |  | | | Орон нутагт ажиллаж буй хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн "Хэвлэл мэдээллийн сүлжээ"-г бий болгох | Сумдад зохион байгуулагдсан ажил үйлчилгээний талаарх мэдээллийг аймгийн хэмжээнд цаг алдалгүй нийтэд хүргэнэ. | | Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2 телевиз, 2 сонин, үндэсний хэмжээний мэдээллийн хэрэгслийн орон нутаг дахь 4 сэтгүүлчдийн үйл ажиллагаанд 14,4 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулан биелэлтийг улирал бүр гаргуулан, үр дүнг тооцон ажиллаж байна.  Сэлэнгэ аймгийн 17 сум албан ёсны цахим хуудастай, сумдын Засаг даргын Тамгын газрууд албан ёсны фэйсбүүк хаягтай болж, мэдээллийг олон нийтэд тогтмол түгээн мэдээллийн түргэн шуурхай байх, цаг алдалгүй сурталчлах ажлыг зохион байгуулж байна. Аймгийн төв, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд албан ёсны мэдээлэл түгээдэг фэйсбүүк хаягтай болж “Мэдээллийн сүлжээ” хэлбэрээр ажиллаж байна. Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газрын хэвлэл мэдээллийн ажилчдын судалгааг гарган, сумдад хүргүүлж, хурдан шуурхай мэдээллийг солилцон ажиллаж байна. | | | | 100 |
| **3.1.2.Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын ажил үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 18 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.12 | | | Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмыг цаг үеийн эрэлт, шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж мөрдүүлэх | Монгол Улсын Засгийн газраас боловсруулан гаргасан журамтай уялдуулж орон нутагтаа тохирсон журмыг шинэчлэн боловсруулж, мөрдөнө. | | Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан, Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журмыг үндэслэн аймаг орон нутгийн онцлогтой уялдуулж, Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх журмыг боловсруулан, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газраас саналыг авахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 10 дугаар сардаа багтааж, тус журмыг баталгаажуулан, багийн Засаг дарга нар болон сумдын Засаг даргын Тамгын газрын дарга нарт зориулсан сургалтыг зохион байгуулна. | | | | 70 |
| 203 | 19 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.13 | | | Төрийн байгууллага, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд "Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам"-ыг боловсруулж, мөрдүүлэх | 2-оос доошгүй төрийн байгууллагад "Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам"-ын дагуу хяналт-шалгалтыг зохион байгуулна. | | Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт-шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”-ыг үндэслэн “Сэлэнгэ аймгийн төрийн болон орон нутгийн өмчийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажилагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг боловсруулан аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бодлогын хэлтэс, нэгжүүдэд хүргүүлэн саналыг аван засвар өөрчлөлтийг хийж аймгийн удирдлагуудад танилцуулахад бэлэн болгоод байна. | | | | 70 |
| 204 | 20 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.14 | | | Нутгийн захиргааны байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үндэслэн 2 сум, 2 агентлагт аймгийн Засаг даргын “Нэрэмжит үзлэг”-ийг зохион байгуулж, 2 агентлаг 2 суманд “Зөвлөн туслах” ажлын хэсгийг ажилуулах, үр дүнг тооцох | Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа сайжирч, төрийн албан хаагчдын мэдлэг чадвар дээшлэн төрийн албаны удирдлага арга зүйгээр хангагдсан байна. | | Аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлтэй хамтран 10, 11 дүгээр саруудад“Зөвлөн туслах” ажлын хэсэг, аймгийн Засаг даргын “Нэрэмжит үзлэг”-ийг хамтатганаймгийн Засаг даргын 2013 оны А/449 дүгээр захирамжаарбатлагдсан журмын дагуу зохион байгуулахаар шийдвэрлэн бэлтгэл ажлыг хангаж байна. | | | | 40 |
| 205 | 21 | АЗДҮАХ-ийн  3.1.14 | | | Төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үйлчилгээний чанар, үр дүн, хүртээмжийн талаарх үнэлэлт дүгнэлтийг үйлчлүүлэгч иргэдээс санал асуулга, ярилцлага, цахим хэлбэрээр авч тодорхой эерэг үр дүнд хүргэх ажлыг хөндлөнгийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх | Төрийн бодлогын хэрэгжилт, төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаар сумын насанд хүрсэн иргэдийн 3-5 хүртэлх хувийг хамруулан, мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүнэ. | | Төрийн байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар, үр дүн, хүртээмжийн талаарх судалгааг шинэчлэн хийгдсэн цахим хуудсаар дамжуулан иргэдээс санал асуулга авч эхлээд байна.  2017 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулсан “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээний хүрээнд аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанар хүртээмжийн талаар асуумж хуудсаар иргэд, хэрэглэгчдээс санал авч нэгтгэн, үр дүнг тооцон ажиллалаа. | | | | 70 |
| **3.1.3.Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны ажил үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 22 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.18 | | | Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах аймгийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх | Нэгдсэн хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажилласан байна. | | Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах аймгийн хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан батлуулахад бэлэн болоод байна. Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах зорилтын хүрээнд ОХУ-ын Буриад Улс руу хөдөө аж ахуйн чиглэлээр мах махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх, шинэ техник технологийг аймагтаа нэвтрүүлэх, хилийн бүс нутгийн худалдааны менежментийг сайжруулах, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэн 2 талын таатай нөхцлийг шийдэх, гадаад хамтын ажиллагаатай улс, муж, хотуудтай байгуулсан түншлэлийн харилцааг түшиглэн хоёр талын харилцан ашигтай эдийн засгийг үр өгөөжтэй хөгжүүлэх чиглэлийг баримтлан боловсруулсан. | | | | 70 |
| 207 | 23 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.19 | | | Монгол-Оросын хил орчмын бүс нутгийн засаг захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх | 2017 онд хамтран ажиллах гэрээ, санамж бичгийг байгуулж, хэрэгжүүлнэ. | | Монгол-Оросын хил орчмын бүс нутгийн Засаг захиргаа болон Аж ахуйн нэгж байгууллагын харилцан хамтын ажиллагааны талаар аймгийн түвшинд болон сум орон нутгийн түвшинд харилцан уялдаа холбоотой ажиллаж байна. ОХУ-ын Буриад Улсын ерөнхийлөгч, Засгийн газрын тэргүүн В.В.Ногавицыны урилгаар аймгийн Засаг дарга Ш.Оргилоор ахлуулсан Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, аймгийн ЗДТГ-ын гадаад харилцааны мэргэжилтэн нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг энэ оны 01 дүгээр сарын 26-28-ны өдрүүдэд Улан-Үдэ хотод албан ёсны айлчлал хийж, хөдөө аж ахуйн талаар хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, малын түүхий эд нийлүүлэх, малын ашиг шимийг сайжруулах чиглэлээр туршлага судлах, малыг эрүүлжүүлэх, мах махан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломж нөхцөлийг судлах, хэрэгжүүлэх, нийгмийн салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, эмч эмнэлгийн ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх, залуу эмч нарыг дадлагажуулах, туршлага солилцох иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр үзүүлэх тал дээр санаачлагатай ажиллах, найрсаг харилцааны бэлэг тэмдэг болсон “Эв модны наадам” арга хэмжээний уламжлалыг хадгалж, цаашид илүү ач холбогдол өгч өндөр түвшинд харилцан зохион байгуулах зэрэг асуудлууд хөндөгдсөн.  ОХУ-ын Буриад Улсын шинэ Ерөнхийлөгч, Засгийн газрын тэргүүн А.С.Цеденовтой аймгийн Засаг дарга уулзалт хийж хамтын ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэхээр санал солилцсон.  ОХУ-ын Свердловск мужийн Екатеринбург хотын дарга Е.В.Ройзманытус аймагт хийх албан ёсны айлчлалыг зохион байгуулж Сэлэнгэ аймаг Екатеринбург хотын хамтын ажиллагааг эхлүүлэх анхны санамж бичигт 2 тал гарын үсэг зурлаа. | | | | 100 |
| 208 | 24 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.20 | | | Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооны үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагатай оролцох | Олон улсын түвшинд аймаг орон нутгаа сурталчлах арга хэмжээ хэрэгжүүлж, зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцоно. | | Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн засаг захиргааны холбооны зохион байгуулсан үйл ажиллагаанд идэвх санаачлагатай оролцож, аймагтай холбоотой үйл ажиллагаанд цаг алдалгүй түргэн шуурхай мэдээ мэдээллээ илгээн ажиллаж байна. ЗХАБНЗЗХ-ны үйл ажиллагаанд тогтмол идэвхтэй оролцож ирсэн бөгөөд тайлант хугацаанд дараах арга хэмжээнүүдэд холбогдох төрийн албан хаагчдыг хамрууллаа. БНСУ-ын Жежү арал дээр 2017 ны 04 дүгээр сарын 19-21 өдрүүдэд NEAR 2017 гишүүн орнуудын Гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хуралд амжилттай оролцсон. Япон улсын Шиманэ мужийн захиргаанаас Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн залуучуудын солилцооны хөтөлбөртэй хамтран зохион байгуулсан “Шиманэ-Зүүн хойд Азийн харилцааны жигүүр 2017” арга хэмжээнд тус аймгийн Цагааннуур сумын иргэн А.Дуламсүрэн амжилттай оролцлоо. | | | | 100 |
| 209 | 25 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.21 | | | Алтанбулаг хилийн боомтоор зорчиж байгаа иргэдийг ая тухтай орчин нөхцлөөр үйлчлүүлэх боломжийг хангах | Алтанбулаг сумын Засаг даргын Тамгын газар, хилийн боомтод үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудтай хамтран ажиллах тусгайлсан төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ. | | Алтанбулаг хилийн боомтын үйлчилгээ, үйл ажиллагаа, тохижилтыг сайжруулах ажлын хүрээд ЗГХЭГ, Сангийн яамны хамтарсан баг, Гадаад харилцааны дэд сайдаар ахлуулсан ажлын хэсэг тус тус Сэлэнгэ аймагт ажиллаж, хилийн боомтод ажилладаг төрийн байгууллагуудын мэдээллийг сонсон цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж ажилласан. Алтанбулаг-Хиагт боомтыг Гадаад харилцааны чиглэлээр цаашид дэмжиж 2 талын тодорхой түвшний асуудлыг шийдвэрлэх гарц гаргалгааг хамтран шийдэх талаар шат дараалсан асуудлуудыг боловсруулан ажиллаж байна.  Алтанбулаг хилийн боомтоор зорчиж байгаа иргэдийн ая тухтай байх орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоорАлтанбулаг гаалийн орох, гарах хэсэгт бие засах газар байгуулах ажлыг“Экструд констракшин” ХХК 39,9 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэн хүлээлгэж өглөө. | | | | 100 |
| **3.1.4.Гамшиг осол, батлан хамгаалах, хяналт шалгалтын ажил үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 26 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.24 | | | Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог бэхжүүлж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах сургалт зохион байгуулах | 2017 онд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд 862 объектыг хамруулахаар төлөвлөөд байна. | | 2017 оны байдлаар төлөвлөгөөт шалгалтанд 549 байгууллага, аж ахуйн нэгж хамрагдахаас 532 хамрагдаж биелэлт 94,1 хувьтай, зөвлөн туслах үйлчилгээнд 312 байгууллага, аж ахуйн нэгж хамрагдахаас 296 хамрагдаж 94.5 хувийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж , нийт төлөвлөгөөний биелэлт 96 хувьтай байна. 2017 оны төлөвлөгөөт болон зөвлөн туслах үйлчилгээнд 828 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 2150 иргэн, албан тушаалтан хамрагдаж хууль тогтоомж, дүрэм журам зөрчин ажиллаж байсан 2 байгууллага, 12 албан тушаалтан, 38 иргэнд нийтдээ 45,052,000 төгрөгний шийтгэврийн арга хэмжээ авч, барагдуулалт 91 хувьтай байна. | | | | 100 |
| 211 | 27 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.24 | | | Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааг чадавхижуулж, улсын байцаагчдыг албаны хувцас, хэрэгслээр хангах | Албаны хувцас, хэрэгсэлгүй 25 улсын байцаагч ажилтнуудыг хувцас, хэрэгслээр хангана. | | Улсын байцаагчдыг албаны хувцас, хэрэгслээр хангах ажил байгууллагын төсөв, санхүүгийн хүндрэлээс болж хойшлогдсон. Тариамал ургамал хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч А.Бямбадорж, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч М.Болормаа нар БНХАУ-ын Бээжин хотноо мэргэжил дээшлүүлэх 21 хоногийн сургалтанд хамруулсан. | | | | 40 |
| 212 | 28 | - | | | Хөрсний болон таримал ургамлын үрийн шинжилгээг нэмэгдүүлэх | Лабораторийг шаардлагатай урвалж бодисоор хангаж, Алтанбулаг, Орхонтуул сумдын тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийн тодорхойлж, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн нөөцөлсөн үрээс дээж аван шинжилгээнд хамруулна. | | “Вектор майф” ХХК-тай гэрээ хийж аймгийн тариалангийн талбайн нийт 315000 га талбайгаас хөрсний агрохими агро физикийн шинжилгээ хийлгэхээр дээж авч шинжилгээнд хамруулаад байна.  Орхонтуул сумын Улсын үрийн нөөцөд нийт 84 тонн тарих үрийн улаанбуудай нєєцлєгдєж байгаагаас Дархан-144 сортын 35 тонн үр, Алтайский-100 сортын 49 тонн үр, Мандал сумын Улсын үрийн нөөцөд нийт 210.353 тонн тарих үрийн улаанбуудай нөөцөлснөөс Бурядская Остистая сортын 138.9 тонн, Бурятская-79 сортын 49 тонн, Дархан-144 сортын 22.453 тонн тарих үрнээс,2017 оны тариалахаар төлөвлөсөн 89 аж ахуй нэгжийн 13000 тонн үрийн буудайнаас тус тус дээж авч МХГ-ын итгэмжлэгдсэн лабораторид шинжилгээнд хамруулж, улсын байцаагчийн дүгнэлт гарган хүргүүлэн ажиллалаа. | | | | 100 |
| 213 | 29 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.22 | | | Шатахуун түгээх станцуудын түгээгүүрийг шалган баталгаажуулах иж бүрэн эталон төхөөрөмжөөр тоног-логдсон явуулын лабораторитой болгох | Иж бүрэн мерник бүхий тоноглогдсон автомашин бүхий явуулын лабораторит шалгалт баталгаажуулалт хийдэг болно. | | Шатахуун түгээгүүр баталгаажуулах зориулалтын хэмжих хэрэгсэл бүхий автомашины холбогдох тооцоо судалгааг боловсруулжМонгол Улсын шадар сайд, Засгйин газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга нарт удаа дараа санал хүргүүлээд байна. | | | | 70 |
| 214 | 30 | - | | | "Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийг баталгаажуулалтын болон хийн түгээгүүр шалгах эталон төхөөрөмжөөр хангаж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх” | Шаардлагатай төхөөрөмжөөр хангагдсанаар хийн түлшээр хангах үйлчилгээ эрхлэгчид тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтыг орон нутагтаа хийлгэх төсвийн орлого нэмэгдэх, иргэд улсын баталгаатай хийн түлшээр хангагдах боломжтой болно. | | Эталон төхөөрөмжийн судалгаа, үндэслэл тооцоог боловсруулж, 2017 оны төсвийн тодотголд тусган шийдвэрлүүлэх талаарх санал хүсэлтээ уламжилсан. | | | | 70 |
| 215 | 31 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.23 | | | Аймгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийг шинэчилж, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах төв” байгуулах асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх | Аймгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн удирдах зөвлөлийг байгуулж, нийгэмлэгийн тэргүүн, гүйцэтгэх захирлыг сонгож, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | | Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/346 тоот захирамжаар байгуулсан “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөл”-ийг шинэчлэн баталж,2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Сүхбаатар сумын томоохон худалдааны төв, хүнсний үйлдвэрлэлд хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, ашиглалт, сав баглаа боодолтой савласан бүтээгдэхүүний цэвэр тоон хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт явууллаа. СХЗХ-ын хэмжил зүйн ахлах мэргэжилтэн, Мэргэжлийн хяналтын газрын хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч болон Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран холбогдох хууль, эрх зүйн актын хэрэгжилтийг шалгах, худалдан авагчид дутуу савлагаатай, хаяг шошгололтын зөрчилтэй бүтээгдэхүүнийг худалдан авч эдийн засгийн хохирол амсахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор батлагдсан удирдамжийн дагуу 8 томоохон дэлгүүр, 5 хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, Олон Улсын худалдааны төвд зохион байгуулсан үзэсгэлэн худалдаанд ашиглагдаж байгаа жингүүд, мөн 100 г-аас 10 килограммаар савласан гурил, будаа, элсэн сахар, гоймон, пүнтүүз, чихэр, бялуу, талх, нарийн боов зэрэг 8 нэрийн 220 гаруй савласан бүтээгдэхүүнийг хамруулж, хяналт шалгалтыг хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгах талаарх үүрэг даалгавар, заавар зөвлөмж өгч, ажиллав. | | | | 70 |
| 216 | 32 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.7. | | | ”Үндэсний чанарын хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг эхлүүлэх | Чанарын үндэсний хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | | Үндэсний чанарын хөтөлбөрийн 4.5.12-т заасан тохирлыг илэрхийлэх чанар, аюулгүй байдлын тэмдгийг бий болгох замаар бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд Шаамар сумын “Аргангат” нөхөрлөлийн “Шижир” нэрийн зөгийн цэвэр бал, Сүхбаатар сумын “Үжээд” ХХК-ийн “Сэлэнгэ” нэрийн цай, Сэлэнгэ талхан цехийн “Сэлэнгэ” нэрийн том талханд Үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх эрхийн хугацааг сунгуулах, холбогдох стандарт, шалгуур шаардлагыг хангахад зөвлөгөө, өгч ажилласнаар СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын ББЗ-ийн 2017 оны 02 сарын 23-ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн тохирлын тэмдэг олгохоор шийдвэрлэсэн. Энэхүү Үндэсний тохирлын тэмдэг нь манай аймгийн хувьд брэнд бүтээгдэхүүн төдийгүй хэрэглэж буй анхдагч түүхий эд, сав баглаа боодлоос эхлэн хэрэглэгчийн гарт очих эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл ямар нэгэн хүнсний нэмэлтгүй чанартай бүтээгдэхүүн гэсэн илэрхийлэл юм.  - Хөдөө аж ахуйн газрын мэргэжилтнүүдтэй хамтран “Органик хүнсний тухай хууль”-ийг дагалдан гарсан журам, аргачлалыг хэлэлцэх танхимын хэлэлцүүлэгт оролцож, “Органик бүтээгдэхүүний сав баглаа боодол, хаяг шошго”, “Органик хүнсний харилцан итгэлцэлд тулгуурлан хамтран баталгаажуулах журам”-ын төслийг 26 аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, ажилтнуудад танилцуулж, харилцан санал солилцож ажиллав.  - 2017 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 160 худалдаа үйлчилгээний газрыг тохирлын үнэлгээнд хамруулж, 145 худалдаа үйлчилгээний газарт тохирлын гэрчилгээ олгосон байна. Мөн60 бүтээгдэхүүнийг сорилт шинжилгээнд хамруулж, 7 бүтээгдэхүүнд дотоодын тохирлын гэрчилгээ, 1 бүтээгдэхүүнд экспортын тохирлын гэрчилгээ олгосон байна. | | | | 100 |
| 217 | 33 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.17. | | | “Төр, улаан загалмайн хамтын ажиллагааны салбар зөвлөл”-ийг байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах | Зөвлөлийг байгуулж, үйл ажиллагааны журмыг боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | | “Төр, улаан загалмайн хамтын ажиллагааны аймгийн салбар зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/375 дугаар захирамжийг боловсруулан батлуулсан. Мөн Монголын Улаан загалмай нийгэмлэгт төр, улаан загалмайн хорооны хамтын ажиллагааны тухай болон хүмүүнлэгийн чиглэлээр хийгдсэн санхүүжилтийн тухай албан бичгийг боловсруулан хүргүүлсэн. | | | | 100 |
| 218 | 34 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.25 | | | Онцгой байдлын аврах ажиллагааны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор туулах чадвар сайтай автомашин, завь, бусад техник хэрэгслээр хангах | Үүрэг гүйцэтгэх туулах чадвар сайтай автомашин 1, аврах ажиллагааны завь 2-оор нэмэгдүүлнэ. | | Онцгой байдлын газарт гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, орон нутгийн эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах, тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослыг богино хугацаанд арилгах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор туулах чадвар сайтай УАЗ фургон маркийн автомашинаар хангасан.  Мөн Мандал сум дахь Онцгой байдлын хэлтэстГамшгийн үеийн бэлэн байдлыг хангах, эрсдлийг бууруулах зорилгоор орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Мандал сумаас Онцгой байдлын хэлтэст Зил 131 машин өгч авто баазыг нэмэгдүүллээ. | | | | 100 |
| 219 | 35 | - | | | Орон нутгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангиудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Цагааннуур, Хушаат суманд гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль, Сант, Жавхлант, Зүүнбүрэн суманд гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль зохион байгуулах | Гамшгийн нөхцөл байдал үүссэн үед орон нутгийн мэргэжлийн анги, албад, төр төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн хамтын үйл ажиллагааг хангах гамшгаас хамгаалах дадлага сургууль болж, тухайн сумын гамшгийн эрсдлийн үнэлгээ хийгдэн, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөтэй болно. | | “Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангуулах” нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн дагуу Алтанбулаг сумын Онцгой комиссын 25, Ерөнхий зориулалттай мэргэжлийн ангийн 66 гишүүдийн бэлэн байдлыг шалгах, мэргэжлийн ангийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор танхимын 2 цагийн сургалт, цагийн байдал дээр ажиллах дадлага сургууль, мэргэжлийн ангийн гишүүдийн багаж техник хэрэгсэлд үзлэг явуулах зэрэг хэлбэрүүдээр дадлага сургуулийг зохион явуулсан.  МУ-ын ЗГ-340 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс Шаамар суманд шинээр байгуулагдсан 120 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийг түшиглэн сумын мэргэжлийн анги, цэцэрлэгийн багш, ажилчид, хүүхдүүд, эцэг эхчүүд, сумын иргэдийг хамруулан газар хөдлөлтийн үед хүүхдүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх аюулгүй цэгт гаргах дадлага сургуулийг зохион явууллаа. Дадлага сургуульд сумын мэргэжлийн ангийн 12 гишүүн, цэцэрлэгийн 26 багш ажилчид тус цэцэрлэгийн 35 хүүхдүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг зохион байгууллаа.  Монгол Улсын Засгийн газрын 339 дүгээр тогтоолын дагуу Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургуульд: Сэлэнгэ аймгийн 17 сум 6 тосгонд үйл ажиллагаа явуулж буй 224 төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгуллага, сургууль, цэцэрлэгүүдийн нийт 12287 ажилтан албан хаагчид, хүүхэд, иргэн, 64 тээврийн хэрэгсэл тус тус хамрагдлаа. | | | | 70 |
| 220 | 36 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.26 | | | Шинэчлэгдэн батлагдсан Батлан хамгаалах багц хуулийн талаар сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах | Батлан хамгаалахын багц хуулийн талаар зохион байгуулах сургалтанд нийт сумын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, Төрийн захиргаа хууль эрх зүй дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, багийн Засаг дарга, багийн бүртгэлийн мэдээлийн болон нийгмийн ажилтан нийт 146 албан хаагчид хамрагдана. | | Иргэдэд Батлан хамгаалах багц хууль түүний дотор “Цэргийн албаны тухай” хуулийг сурталчлах ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээ, зурагт хуудас зэргийг ашиглан ард иргэдэд хүргэсний дүнд цэргийн гэрээт албанд элсэх сонирхолтой иргэдийн тоо 2 дахин, хугацаат цэргийн алба хаах хүсэлтэй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеийнхээс 1,5 дахин нэмэгджээ. | | | | 70 |
| 221 | 37 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.26 | | | “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх” хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжилтийг эхлүүлэх | Жил бүрийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагын эмч нарын үзлэгээр эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөөлөгддөг байдлыг 5 хүртэл хувиар бууруулна.  -Бага боловсролтой болон бичиг үсэг үл мэдэгч цэргийн насны заслуучуудын тоог 10 хүртэл хувиар бууруулна. | | “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх” хөтөлбөрт аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар болон Эрүүл мэндийн газар, Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсээс ирүүлсэн саналыг тусганболовсруулж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд оруулахад бэлэн болголоо. | | | | 70 |
| 222 | 38 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.26 | | | Цэргийн дүйцүүлэх албыг сурталчлах, алба хааж байгаа иргэдийг орон нутгийн бүтээн байгуулалт, бусад арга хэмжээнд татан оролцуулах | Цэргийн дүйцүүлэх алба хаагчдын үйл ажиллагааг хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс гадна иргэдрүү чиглэсэн сайн үйлсийн аян, хүмүүнлэгийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлд түлхүү оролцуулна. | | 2017 оны тоо бүртгэлээр хугацаат цэргийн алба хаах насны дээд хязгаарт хүрсэн 782иргэнд УИХ-ын 2009 оны 33, Засгийн газрын 51 дугаар тогтоолыг үндэслэн мөнгөн төлбөр ногдуулсан бөгөөд 2017 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн байдлаар 45 иргэн 26501513 төгрөгний мөнгөн төлбөр төлсний 50 хувийг Төв төрийн сангийн 100900000704 дугаар дансанд шилжүүлж, 50 хувийг орон нутгийн төрийн сангийн 100130000983 дугаар дансандбайршуулан Засгийн газрын 2016 оны 215 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу зарцуулж, тайланг гаргаж хүргүүллээ.Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 51 дүгээр тогтоол, Цэргийн штабын 2017 оны цэргийн сургалт бэлтгэлийн нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/165 захирамжаар цэргийн дүйцүүлэх албыг орон нутагтаа биечлэн хаах хүсэлт гаргасанХушаат, Баянгол, Зүүнбүрэн, Сүхбаатар сумын 30 иргэнийг уг албанд элсүүлэн авч цэргийн анхан шатны сургалтад хамрууллаа.Энэ сургалтыг зохион байгуулахад орон нутгийн төсвөөс 6,8 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. | | | | 100 |
| 223 | 39 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.26 | | | Ерөнхий болосролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд аймгийн Засаг даргын нэрэмжит цэрэг спортын “Дөл” тэмцээнийг 2-3 үе шаттайгаар зохион байгуулах | Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 34 сургуулийн ахлах ангийн 139 бүлгийн 3256 сурагчид шууд болон шууд бус хэлбэрээр оролцоно. | | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит цэрэг спортын цогцолбор “Дөл-2017” тэмцээнийг аймгийн хэмжээнд 2017 оны 09 дүгээр сарын 12,13-ны өдрүүдэд зохион байгуулж явууллаа.  Тэмцээнд тэргүүн байр эзэлсэн Сайхан сумын ЕБС-ийн тасаг 2017 оны 09 дүгээр сарын 17-23-ны өдрүүдэд Батлан хамгаалахын сайдын нэрэмжит улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож 30 тасгаас 18 дугаар байранд шалгарлаа.  Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний үеэр зохион байгуулсан төлөвлөгөөт арга хэмжээ болон тэмцээний төрлүүдэд бусдыгаа хошуучлан оролцсон сурагч Б.Нямсүрэн Монголын хүүхдийн ордны “Авъяас” медалиар шагнагдсан. | | | | 100 |
| **3.2.*Хүний эрхийг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шинэлэг арга хэлбэрээр үр дүнтэй хэрэгжүүлж,***  ***хууль, эрх зүйн ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ.*** | | | | | | | | | | | | |
| ***3.2.1.Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажил, үйлчилгээ*** | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.1 | | “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” хөтөлбөр боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг эхлүүлэх | | | Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, жилдээ 6000-аас доошгүй иргэдийг сургалтанд хамруулсан байна. | | “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсрол” 7 бүлэг, 3 зорилт бүхий хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлэн болгосон. | | 70 | |
| 225 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.3 | | Аймаг, сумдын захиргааны актуудаар цахим сан бүрдүүлж, захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг бүрдүүлэлтийг шинээр зохион байгуулах | | | Аймаг, сумдад захиргааны актын цахим сан бүрдэж захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэгтэй болсон байна. | | Аймаг, сумдын захиргааны актуудаар цахим сан бүрдүүлэх, захиргааны шийдвэрийн хувийн хэрэг бүрдүүлэх журмын төслийг тус тус боловсруулж, чанарын багийн хурлаар хэлэлцүүлсэн.Аймгийн Засаг даргын 2017 оны “Захиргааны шийдвэрийг хянах хуваарь, төлөвлөгөө батлах тухай”А/141 тоот захирамжийн хүрээнд Алтанбулаг, Сүхбаатар, Хушаат, Хүдэр, Ерөө, Сант, Жавхлант, Баянгол, Зүүнбүрэн сумд, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс, Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс зэрэг байгууллагуудад төлөвлөгөө хуваарийн дагуу ажиллаж, нийт 546 захирамж, 140 тушаалын хууль эрх зүйн үндэслэлийг хянаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Хууль, эрх зүйн үндэслэл хангагдаагүй Хушаат сумын Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ний А/106 тоот, Жавхлант сумын Засаг даргын 2017 оны 05 дугаар сарын 19-ний А/235 тоот захирамжуудыг тус тус хүчингүй болгож, захиргааны актын мэдээллийн санд оруулсан. Аймаг, сумын Засаг дарга, төр, төсвийн байгууллагуудын удирдлагуудаас гаргаж буй захирамжлалын шинжтэй шийдвэрүүдийн эрх зүйн үндэслэлийг хангуулсан байдалтай танилцах явцад зарим сумдад ялангуяа хүчингүй болсон хууль тогтоомж, тушаал шийдвэрийг үндэслэж шийдвэр гаргаж байгаа зөрчил, дутагдлыг илрүүлэн, арилгуулах талаар бүх сум, хэлтэс, албадад заавар зөвлөмж хүргүүлж ажилласан. | | 70 | |
| 226 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.4  Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр \УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоол\ | | “Авлигатай тэмцэх, хариуцлага, шударга ёсыг бэхжүүлэх аймгийн хөтөлбөр”-ийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх | | | Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд ахиц гарч, аймгийн үнэлгээ 80.0% хувьд хүрсэн байна. | | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 118 дугаар тогтоолоор 9 бүлэг, 5 зорилт бүхий “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр”-ийг батлуулан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар сум, агентлаг, холбогдох байгууллагуудад чиглэл өгөн ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй хамт олон” аян болон хяналт шалгалтын удирдамжийг 2017 оны А/412 дугаар захирамжаар батлуулан, аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдад хүрүүлэн хэрэгжилтийг хангах ажлыг эхлүүлээд байна. | | 100 | |
| 227 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 | | “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байгууллага, хамт олон” хөдөлгөөнийг өрнүүлж, сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх | | | Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зориг, санал санаачлагыг дэмжиж, үр дүнг тооцон, сайн туршлагуудыг нэвтрүүлсэн байна. | | “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилго бүхий “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байгууллага, хамт олон” аяныг 2017 оны 10 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийг дуустал аймгийн хэмжээнд зохион байгуулахаар захирамжийн төслийг боловсруулаад байна. | | 100 | |
| 228 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 | | Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж, аймаг, сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэд “Иргэний хяналтын зөвлөл”-ийг ажиллуулах | | | Авлигаас урьдчилан сэргийлэхажилд иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, хөндлөнгийн хяналттай болсон байна. | | Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1.7, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.4.15 дахь зорилт, аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3.2.6 дахь заалтуудын хэрэгжилтийг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн дэргэд байгууллагдсан “Иргэдийн хяналтын зөвлөл”-ийн гишүүдэдАвлигатай тэмцэх газартай хамтран сургалтанд хамруулан, чадавхжуулах ажлыг зохион байгуулж, хууль тогтоомжийн хүрээнд ажиллаж байна. | | 100 | |
| 229 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.5  Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр \УИХ, 2003 оны 41-р тогтоол\ | | “Хүний эрхийн туг”-ийг удирдамжийн дагуу байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд аялуулж, үр дүнг тооцох | | | Хүний эрхийг зөрчиж буй зөрчлүүдийг арилгах, аюулгүй байдлыг хангах ажил, арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулдаг болж,хүний эрхийн ажил үйлчилгээнд ахиц гарсан байна. | | Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг Сэлэнгэ аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2015-2018 оны төлөвлөгөө, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2017 оны үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх хүрээнд аймгийн хэмжээнд иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага олон нийтийн дунд хүний эрхийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилго бүхий, “Хүний эрхийн төлөө хамтдаа” аяны удирдамжийг аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/153 тоот захирамжаар батлан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд Сүхбаатар, Алтанбулаг, Баянгол, Баруунбүрэн сумд, Шүүхийн шинжилгээний алба, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Цагдаагийн газар, аймгийн Прокурор, Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Татварын хэлтэс, Аудитын газар зэрэг байгууллагууд аялуулж, тайланг нэгтгээд байна. Аяны хугацаанд 28 аж ахуйн нэгж, 633 иргэнийг сургалтанд хамрагдаж, санал асуулгаар 598 иргэнээс судалгаа авч, 210 иргэнд гарын авлага тарааж ажиллалаа. | | 100 | |
| 230 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.13 | | Гэрч, хохирогчийг хамгаалах байрны асуудлыг судалж шийдвэрлүүлэх | | | Сүхбаатар, Мандал, Сайхан сумдад хамгаалах байр болгох боломжтой байрнуудын судалгааг гаргаж, шийдвэр гаргуулах | | Гэрч, хохирогчийг хамгаалах байртай болгох талаар аймгийн Цагдаагийн газар, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын газар, Сүхбаатар, Мандал, Сайхан сумдын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран хамгаалах байр болгох боломжтой байрнуудын судалгаа, төсвийг гаргаж нэгтгэн 2018 оны төсөвт тусгуулахад бэлэн болгосон. Урьдчилсан байдлаар аймгийн төв болон Мандал, Сайхан сум дахь цагдаагийн газрын мэдлийн ашиглагдахгүй байгаа байруудыг засварлахаар төсөв тооцоо гаргаад байна. | | 70 | |
| 231 | 8 | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | | Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25 жилийн ойг төлөвлөгөөний дагуу тэмдэглэж, олон нийтэд сурталчилна. | | Монгол Улсад анхны ардчилсан “Үндсэн хууль” батлагдаж мөрдөж эхэлсний 25 жилийн ой тэмдэглэх ажлыг аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/03 тоот захирамжийн дагуу зохион байгуулсан. Ойн хүрээнд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн агуулга, ач холбогдлыг сумдад сурталчлах, нас барсан депутатуудын ар гэрийнхэнд хүндэтгэл үзүүлж, Алтанбулаг сумын төвд байрлах аймгийн Музейд “Үндсэн хуулийн булан”-г шинээр байгуулж, хүүхэд, залуучууд, багш, сурагчдыг танилцуулах, шатрын тэмцээн зэрэг ажлыг зохион байгуулж ажилласан. Үндсэн хуулийн ойд зориулсан Шатрын тэмцээнд эрэгтэй 257, эмэгтэй 89 нийтдээ 346 тамирчид оюун ухаанаа сорин өрсөлдөж, С.Сундуй, С.Хишиг-Очир, А.Гэрэлтогтох нарын тамирчдыг урамшуулсан. Дээрх арга хэмжээнд нийтдээ5.1 сая төгрөгийг зарцуулан | | 100 | |
| 232 | 9 | ОХУ-ын Буриад Улсын Улан-Үдэ хот, аймгийн хууль сахиулах байгууллагуудын хамтарсан уулзалт, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах саналыг уламжилж шийдвэрлүүлэх | | | Уулзалт арга хэмжээний саналыг ОХУ-ын Буриад Улсын Улан-Үдэ хотын удирдлагуудад уламжилж, шийдвэрлүүлсэн байна. | | ОХУ-ын Буриад Улсын Улан-Үдэ хотын болон аймгийн хууль сахиулах байгууллагуудын хамтарсан уулзалт, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах тухай саналаа ОХУ-ын Буриад Улсын Улан-Үдэ хотын ерөнхий консулын газарт аймгийн Засаг даргын 2017 оны 1/794 дугаартай албан тоотоор уламжлан хүргүүлээд байна. | | 70 | |
| **3.2.2.Архив, улсын бүртгэлийн ажил, үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 | Төрийн архивын сан хөмрөгийг цахим санд шилжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэх | | | Лавлагаа мэдээлэлд ихээр ашиглагддаг 17 хөмрөгиийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахимжуулалтын ажлыг 42.8 хувьд хүргэнэ. | | Мэдээлэл лавлагаанд ихээр ашиглагддаг баримтуудыг сонгон авч цахим хэлбэрт шилжүүлэх баримтын судалгааны дагуу аймгийн Нэгдсэн музей, Хүнсний үйлдвэр, Боловсрол соёл урлагийн газар, Мал эмнэлгийн газар, Хонд амралтын газар, Зүүнхараагийн хүнсний үйлдвэр, Шаамар сумын ТАА, МСҮТ, Хэрх, Номгон тосгоны Захирагчийн алба болон төр төсвийн байгууллагуудын нийт 31 хөмрөгийн 651 хадгаламжийн нэгжний 50427 хуудсыг сканердаж мастер хувь үүсгэсэн. Төрийн архивын AMS программд Аймгийн Хүнсний үйлдвэр, Нэгдсэн эмнэлэг, ЭМГ, Нэгдсэн музей, Боловсрол соёл урлагийн газар, Мал эмнэлгийн газар, Хонд амралтын газар, Зүүнхараагийн хүнсний үйлдвэр, Шаамар сумын ТАА, МСҮТ, Тээвэр авто замын газар, Материал техникийн хангамжийн удирдах газар, Сэлэнгийн догио чуулга, Сүхбаатар сумын МСҮТ, Ерөөгийн МБАА, Алтанбулаг сум, Хэрх, Номгон тосгоны Захирагчийн алба болон төр төсвийн байгууллагуудын нийт 34 хөмрөгийн 688 хн-ний 55151 хуудасны заалт-51424, хүний нэр-197712, байгууллагын нэр-9263, газарзүйн нэр-10702-ыг шивж баримтын мэдээлэлтэй холбох ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Цахим мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор мастер хувиас хард болон dvd дээр хуулж нөөц хувь үүсгэсэн. Цахимжуулалтын ажил 2017 оны 09 дүгээр сарын байдлаар 42.6 хувьтай байна. | | 100 | | |
| 234 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 | Архивын барилгын зураг төсөв хийлгэх, газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэх | | | Зураг төсөв хийгдэж, газрын асуудал шийдэгдсэн байна. | | Архивыг зориулалтын байртай болгох ажлын хүрээнд газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр газар хүсэх тухай аймгийн Засаг даргын албан тоотыг Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газарт хүргүүлж, зураг төсөв хийлгэх асуудлыг 2018 оны аймгийн төсөвт тусгуулахад бэлэн болсон. | | 40 | | |
| 235 | 12 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 | Архивын лавлагаа, мэдээлэл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд зориулсан “Уншлагын танхим” шинээр байгуулах | | | Архивын баримтыг хэвлэн нийтлэх, сурталчилах, иргэд, байгууллагад архивын баримтаар үйлчлэх, лавлагаа мэдээлэл олгох орчин нөхцөл сайжирсан байна. | | Сэлэнгэ нутгийн түүхийн эрдэнэсийн сан болсон архивын хөмрөгийн баримтыг сурталчлан дэлгэрүүлэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны эргэлтэнд оруулж иргэд, үйлчлүүлэгчдэд ая тухтай орчинд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй үйлчлэх зорилго бүхий “Уншлагын танхим”-ыг 2.4 сая төгрөгний төсвөөр засварлан ашиглалтанд оруулсан. Уншлагын танхимд хяналтын камер, бичигч төхөөрөмж, хард диск 2 тв, зурагтын дэлгэц, свеч, тэжээлийн болон сүлжээний утас, ширээ, сандал, жааз зэрэг техник хэрэгсэл байршуулсан. Тус танхимаар иргэд албан байгууллагын хүсэлтийн дагуу архивын лавлагаа тодорхойлолт гарган үйлчлэхээс гадна, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд зориулан архивын баримтыг ашиглуулах, мөн газар, хэлтэс, албад болон сумдын төр төсвийн байгуулагуудын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтнуудад сургалт явуулах, баримтыг нөхөн бүрдүүлэлтээр хүлээн авах, сканнердах, цахим хэлбэрт шилжүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байна. 2017 оны 09 дүгээр сарын байдлаар цахим болон цаасан суурьтай баримтаас архивын хуулбар 1837, үүнээс цахим хэлбэрээр 1307, цаасан суурьтай баримтаас 285, мастер хувиас 245, магадлагаа, тодорхойлолт 334, эхийн одонгийн лавлагаа 50, цалингийн тодорхойлолт 60-г гарган үйлчилж, давхардсан тоогоор 3000 гаруй иргэнд үйлчилгээ үзүүлээд байна. | | 100 | | |
| 236 | 13 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 | Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын цаасан болон цахим суурьтай баримтаас төрийн архивын сан хөмрөгийг нөхөн бүрдүүлэх | | | Төрийн архивын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг шинээр 18 байгууллагын баримтаар нэмэгдүүлсэн байна. | | Шинээр болон хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын нөхөн бүрдүүлэлтийг “Цаасан буюу цахим” хэлбэрээр хүлээн авах ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд хуваарийн дагуу Мандал сумын Хэрх тосгоны Захирагчийн албаны 1992-2010 оны 70 хн, ЕББДС-ийн 1980-2015 оны 39 хн, Соёлын төвийн 2007-2014 оны 8 хн, Цэцэрлэгийн 1974-2015 оны 59 хн, ЭМТ-ийн 1984-2014 оны 41 хн, Зүүнхараагийн дулааны станцын 1981-1990 оны 10 хн. Номгон тосгоны Захирагчийн албаны 2000-2011 оны 20хн, ЕББДС-ийн 1978-2016 оны 43хн, 28-р цэцэрлэгийн 1983-2016 оны 79 хн, Соёлын төвийн 2008-2016 оны 39 хн,ЭМТ-ийн 1995-2016 оны 42 хн, Мандал сумын “Цант-Орхон “ ХХК-ийн 1999-2012 оны 55 хн, Баянгол сумын ЗДТГ-ын 2005-2010 оны 25 хн, аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 1999-2010 оны 40 хн, Дулаанхаан тосгоны Захирагчийн албаны 2001-2010 оны 28 хн, Хүдэр сумын ЗДТГ-ын 1999-2010 оны 33 хн, Сүхбаатар сумын Ерөнхий боловсролын 5 дугаар бүрэн дунд сургуулийн 1968-2015 оны 48 хн бүхий баримтуудыг жагсаалтын дагуу хүлээн авч баримт хүлээн авсан акт үйлдэн хөмрөгт байрлуулсан. | | 100 | | |
| 237 | 14 | АЗДҮАХ-ийн  3.2.7 | Мандал, Сайхан сумдад хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх | | | Улсын бүртгэлийн онлайн мэдээллийн санд түшиглэн Мандал, Сайхан сумдад хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлдэгболсон байна. | | Хүн ам олноор суурьшсан Мандал, Сайхан сумдын иргэний болон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд тулгуурлан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг энэ оны 4 дүгээр улиралд багтаан Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газар болон аймгийн Засаг даргын дэмжлэгтэйгээр хийж гүйцэтгэхээр ажиллаж байна. Аймгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хувийн хэргийн мэдээллийг цахим санд оруулаад байна. | | 70 | | |
| 238 | 15 | АЗДҮАХ-ийн  3.2.7 | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын цахимжуулалтыг үргэлжлүүлэх | | | Аймгийн хэмжээнд эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлсэн байна. | | Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.2.7, 5.2.9, 5.2.10 дахь зорилт, аймгийн Засаг даргын хөтөлбөрт улсын бүртгэлийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх талаар туссан заалтуудын хэрэгжилтийг хангаж, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын баримтыг цахимжуулж, бүртгэлийн нэгдсэн системд холбон үйл ажиллагааг нь тогтворжуулах ажлын хүрээнд Мандал, Сайхан сумдын 18604 хувийн хэргийг цахимжуулаад байна. | | 100 | | |
| **3.2.3.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | |
| 239 | 16 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.11 | “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх | | | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр хэрэгжиснээр гэмт хэргийн гаралтууд буурсан байна. | | “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай” хууль болон Монгол Улсын Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.11-т тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Хөтөлбөр батлах тухай” 96 дугаар тогтоолыг газар, хэлтэс, албадад хүргүүлж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллах, “Гэрэлтүүлэг-хяналтын камер-цэвэр орчин”-той болгох үүрэг чиглэлийг тус тус өгч, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эхлүүлээд байна. | | 100 | | |
| 240 | 17 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.12 | Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын эцэг, эхийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулах олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх | | | Хүүхдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд эцэг, эхчүүдийн оролцоо нэмэгдэж, “School police” арга хэмжээ сургууль бүрт хэрэгжсэн байна. | | Монголын сурагчдын холбоотой хамтран орон нутагт “School police” эргүүл ажиллуулах, мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор аймгийн хэмжээнд 5 сургуулийн 215 эцэг эхчүүдийг хамруулсан сургалтыг зохион байгуулж, гарын авлага материал 150 ширхэгийг бэлтгэн тараасан. Сургуулийн орчинд үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн осол, гэмтэл төдийгүй цаашлаад байгалийн гамшиг, гал түймрийн болзошгүй эрсдлээс хүүхэд багачуудыг хамгаалах ажилд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хүүхэд хамгааллын зөвлөмж бэлтгэн ерөнхий боловсролын 33 сургуульд хүргүүлэн ажилласан. | | 100 | | |
| 241 | 18 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | Цагдаагийн албанд шаардлагатай тээврийн хэрэгслийн хурд хэмжигч, согтуурал хэмжигч, бэлэн бус торгуулийн машинаар хангах асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх. | | | Шаардлагатай багаж хэрэгслээр хангагдаж, алба хаагчдынүүргээ гүйцэтгэх нөхцөл боломж бүрдсэн байна. | | Цагдаагийн албанд шаардлагатай тээврийн хэрэгслийн хурд хэмжигч, согтуурал хэмжигч, бэлэн бус торгуулийн машинаар хангах асуудлыг судлан ГХУСЗ-ийн төсөвт тусган 19.0 сая төгрөгийн хөрөнгийн дэмжлэг үзүүлж холбогдох асуудлыг шийдвэрлэсэн. Мөн шаардлагатай бэлэн бус торгуулийн машин 3-ыг авч шийдвэрлэсэн. | | 100 | | |
| 242 | 19 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | Сүхбаатар сумын 3, 4-р багуудад Цагдаагийн кабоны асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх | | | Багуудад кабонтой болох эсэх асуудал шийдвэрлэгдсэн байна. | | Сүхбаатар сумын 3, 4-р багуудад Цагдаагийн кабоны асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн хэсгийн төлөөлөгч, өрхийн эмнэлэг хамт ажиллах боломжтой байр барих асуудлаар АНУ-ын Элчин Сайдын яаманд хүсэлт тавьж шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна. | | 70 | | |
| 243 | 20 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | Шүүхийн шинжилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг суурилуулж, өрөө тасалгаагаар хангах | | | Шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон өрөө, тасалгаагаар хангагдаж, ажиллах орчин нөхцөл сайжирсан байна. | | ХЗДХЯ-ны салбарын хэмжээнд “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жил” болгон дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд болон ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах чиглэлээр шинжээч эмч нар хүний биед гэмтлийн зэрэг тогтоох үзлэг, шинжилгээ хийх тусгай өрөөг шинээр тохижуулж 400.0 мянган төгрөгийн тоног төхөөрөмж байрлуулж лабораторийг ашиглалтанд оруулаад байна. Шүүхийн Шинжилгээний Үндэсний Хүрээлэнгийн хөрөнгө оруулалтаар Nikon маркийн мэргэжлийн гэрэл зургийн аппарат 1 ширхэгийг шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. | | 100 | | |
| 244 | 21 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | “Нэг баг-нэг агт”, “Нэг аж ахуйн нэгж-нэг мотоцикль” аяныг хэрэгжүүлж, улсын хил хамгаалалтад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх | | | Хилийн ангиуд агт морь, мотоциклоор хангагдаж, хил хамгаалалтын ажилд ахиц гарсан байна. | | Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/19 тоот захирамжаар “Нэг баг-нэг агт”, “Нэг аж ахуй нэгж-нэг мотоцикль” аяныг аймгийн хэмжээнд өрнүүлж иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн, аяны хүрээнд Түшиг, Жавхлант сум тус бүр агт морь хүлээлгэн өгсөн. | | 70 | | |
| 245 | 22 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | “Долоон даваа” байнгын хилийн харуулын байрыг цахилгааны шугамд холбуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлүүлэх | | | Харуулын байр байнгын цахилгааны эх үүсвэрт холбогдож, үйл ажиллагаа явуулах орчин нөхцөл бүрдсэн байна. | | “Долоон даваа” байнгын хилийн харуулын байрыг Хилийн 0101 дүгээр ангиас Хилийн 0243 дугаар ангид шилуүүлж, харуулын байрыг цахилгааны шугамд холбох төсвийг гарган, 2018 оны төсөвт тусгахаар ажиллаж байна. | | 40 | | |
| 246 | 23 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.10 | Зэлтэр боомтын үйл ажиллагааны талаар санал боловсруулж Засгийн газарт уламжлах | | | Эхний ээлжинд улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулах эсэх асуудал шийдэгдсэн байна. | | Зэлтэр боомтын үйл ажиллагааны талаарх саналыг Гадаад харилцааны яаманд уламжлаад байна. | | 100 | | |
| 247 | 24 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.14  \АИТХТ-ын 2015 оны 117-р тогтоол\ | “Архидалттай тэмцэх аймгийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, явц үр дүнг тооцох | | | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг 10-аас доошгүй хувиар бууруулсан байна. | | Аймаг, сумын ГХУСАЗЗөвлөл, аймгийн хууль сахиулах байгууллагууд хамтран Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль болон Архидан согтуурахтай тэмцэх аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, иргэд, албан хаагчдыг хамруулан “Архигүй эрүүл орчин” сэдэвт сургалтыг сумдад зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллаж байна. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль болон цэрэг татлагын үеэр “Архи, согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээнд түр хязгаарлалт тогтоон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах аймгийн Засаг даргын захирамжийг гарган хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, үр дүнг тооцон ажилласнаар согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралт өмнөх оны мөн үеэс 16.3 хувиар буурсан дүн үзүүлэлттэй байна. | | 100 | | |
| 248 | 25 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.14 | Согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх цэгүүдэд тавих хяналтыг чангатгаж, цэгийн тоог бууруулах бодлого баримталж, согтууруулах ундааны хууль бус худалдааг таслан зогсоох | | | Мэргэжлийн хяналтын болон хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтарсан үзлэг, шалгалт, урьдчилан сэргийлэх ажлыг тогтмолжуулж, согтууруулах ундааны хууль бус худалдааг таслан зогсооно. | | Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг 15 сум, 1 тосгонд шалгаж, үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдээс 35 зөрчил илрүүлэн 19 иргэн, 16 аж ахуйн нэгжийг 3.670.000 төгрөгөөр торгож, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан. Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран “Архигүй Монголын төлөө хамтдаа” зурагт хуудас хэвлүүлэн аж ахуй, нэгжүүдэд тараан байршуулж, сурталчлах ажлыг зохион байгуулсан. Тайлант хугацаанд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрлийн сунгалтыг 33 аж ахуйн нэгжид хийж, 6 аж ахуйн нэгжид шинээр тусгай зөвшөөрлийг тус тус олгон ажиллалаа. | | 100 | | |
| 249 | 26 | - | “Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, биеэ авч явах чадваргүй иргэдийг эрүүлжүүлэх асуудлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран судалж, санал боловсруулан холбогдох байгууллагад уламжлах | | | Нөхцөл байдлын талаар судалгаа хийгдэж, санал, дүгнэлт боловсруулсан байна. | | Аймгийн Цагдаагийн газар “Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, биеэ авч явах чадваргүй иргэдийг эрүүлжүүлэх асуудлыг “Сэлэнгэ амьдрах сайхан” төрийн бус байгууллагатай хамтран судалж, Гэмт хэрэг, хорт зуршлаас урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн сургалтыг 2 сум, 6 агентлаг болон 280 гаруй иргэнд зохион байгуулан ажиллалаа. “Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулга 2017 оны 02 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж, албадан эрүүлжүүлэх үйл ажиллагааг цагдаагийн байгууллага хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. | | 100 | | |
| 250 | 27 | - | Баянгол сумын Цагдаагийн хэсгийг тасаг болгох асуудлыг судалж, холбогдох байгууллагад санал уламжлах | | | Нөхцөл байдлын талаар судалгаа, дүгнэлт хийж, санал боловсруулсан байна. | | Баянгол сумын Цагдаагийн хэсгийг тасаг болгох асуудлыг судалж, санал хүргүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тогтоолоор 5000 хүн тутамд нэг цагдаагийн хэсэг байх нормативын дагуу тус суманд цагдаагийн хэсэг байх боломжгүй болсон ч 1 офицер, 1 цагдаагийн орон тоог нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. | | 100 | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 10 сарын 27 өдөр Дугаар 27 Сүхбаатар сум

**Үндсэн чиглэл батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “а”, 19 дүгээр зүйлийн 19.1, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5.2, 16 дугаар зүйлийн 16.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хавсралтаар баталсугай.

2.Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, аймгийн нийт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сурталчлан таниулж, тэдний оролцоог ханган биелэлтийг бүтэн жилээр гаргаж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тайлагнан ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш. Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн VI

Хурлын 27 дугаар тогтоолын хавсралт

**Сэлэнгэ аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд**

**хөгжүүлэх үндсэн чиглэл**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Д/Д | **Үндэслэсэн**  **дунд хугацааны бодлогын баримт бичиг** | | | **Арга хэмжээ** | | | **Шалгуур үзүүлэлт** | | | | **Хүрэх үр дүн** | | | **Хэрэгжүүлэх**  **байгууллага** | |
| **Одоогийн байдал**  \Суурь түвшин\ | | | **Хүрэх түвшин**  \2018 оны жилийн эцсийн байдлаар\ |
| **НЭГ. ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮГИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 Хөдөө аж ахуйн бодлого:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ЗГҮАХ-ийн  2.18 | | “Атрын гуравдугаар аян”-ны үргэлжлэл, “Мах сүүний анхдугаар аян”-ыг эрчимжүүлэх | | Мах сүүний анхдугаар аяныг эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/206 дугаар захирамжаар 37 ажил арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. | | | Тариалангийн үйлдвэрлэлийн парк шинэчлэл, үрийн хангамж, мал эрүүлжүүлэх арга хэмжээг авч, өндөр ашиг шимт хээлтэгч, хээлтүүлэгчээр хангагдсан байна. | | | | Тариалангийн үйлдвэрлэл нэмэгдэж, иргэд эрүүл, хямд мах сүүгээр хангагдсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 2 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.1 | | Тариалалт, ургац хураалтын зөвлөгөөн, үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулах | | Байгаль, цаг уурын өөрчлөлт, хүндрэлийг даван туулах, хаврын тариалалт, намрын ургац хураалтын технологийг баримтлах шаардлагатай. | | | Тухайн жилийн тариалалтын болон ургац хураалтын технологийн бодлого чиглэл тодлорхойлогдсон байна. | | | | Нэгж га талбайгаас авах ургацын хэмжээ нэмэгдсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 3 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.2 | | Ерөө, Сайхан, Цагааннуур сумдад үр тарианы сорт, сорилтын төвийг сэргээж, ”Үр сортын тухай хуулийн дагуу шинэ сортын үрийг импортлон үржүүлэх замаар аймгийн үрийн нөөцийг бий болгох | | Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас үрийн аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр Ерөө сумын “Их шинстэй”, Орхонтуул сумын “Орхон хөгжил”, Цагааннуур сумын “Баян дулаан уул”, “Товхонхан”, Зүүнбүрэн сумын “Арвин хур” ХХК-уудад үрийн аж ахуй эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоод байна. | | | Ерөө, Сайхан, Цагааннуур сумдад үр импортлох үрийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тогтворжуулсан байна. . | | | | Үр тарианы сорт, сорилтын төвд 2-оос доошгүй сортын үр туршигдан үржүүлэгдсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 4 | 4 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.5 | | Услалтын систем бүхий ашиглалтгүй талбайг хуулийн дагуу дахин хуваарилалтад оруулж, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх замаар ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээг зохион байгуулах | | 7 иргэний өмчлөлийн 50.2 га, 42 аж ахуйн нэгжийн өмчлөлийн 5841.2 га усалгаатай талбай байна. | | | Услалтын системийн ашиглалтыг одоогийнхоос 5-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ. | | | | Услалтын систем бүхий талбайн ашиглалт сайжирч, Усалгаатай талбайн хэмжээ нэмэгдэж нэгж га-гаас авах ургацын хэмжээ нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХХААГ, ГХБХБГ | |
| 5 | 5 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.7 | | “Сэлэнгэ төмс, хүнсний ногоо” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах | | Төмс, хүнсний ногооны салбарт орчин үеийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл ба хадгалалтын байгууламж хүрэлцээгүйгээс үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх боломж хязгаарлагдмал. | | | Ногоочдын бүлэгт концессийн гэрээгээр шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | | | | Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, үр, техник тоног төхөөрөмжийн хангамж нэмэгдэх эхлэл тавигдсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХХААГ, | |
| 6 | 6 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.9 | | Төмс, хүнсний ногоо тариалагч иргэдийг хоршооллын хэлбэрээр зоорийн аж ахуй эрхлэхийг дэмжин, гадаад дотоодын төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах | | 30.0 мянган тн-ын багтаамжтай 2945 зоорийг ашиглаж байна. | | | Зоорийг шинэчлэн засварласнаар багтаамжийг 1000 тн-оор нэмэгдүүлсэн байна. | | | | Төмс, хүнсний ногоо эрхлэгчдийн хөдөлмөр үнэлэгдэж, ашиг орлого өснө. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ | |
| 7 | 7 | АЗДҮАХ-ийн  1.1.11 | | Малын бууцан бордоо боловсруулах БК-1600 загварын техникийг зарим сумдад турших | | Аймгийн хэмжээнд жилд дунджаар 2000 тн органик бордоог хэрэглэж байна. | | | Органик бордооныг хэрэглээ 10 хувиар нэмэгдсэн байна. | | | | Органик бордооны хэрэглээ тогтворжиж хөрсний чанар сайжруулах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. Дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжсэн бодлого хэрэгжсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ | |
| 8 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.13. | | Малын бүртгэлийн цахим программ хангамжийг сайжруулах | | 355.9 мянган толгой малыг бүртгэлжүүлсэн байна. | | | Мэргэжилтний малын бүртгэлийн программ хангамжийг хэрэглэх чадавхийг сайжруулна. | | | | Мал амьтны шилжилт хөдөлгөөнд бүртгэлээр тавих хяналт сайжирсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 9 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.16. | | “Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй” аймгийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх | | Үхэр сүргийн тоо толгой 2016 онд 2001 онтой харьцуулахад 54 хувиар өсч 68.3 мянган толгойд хүрсэн. Иргэдийн үхэр өсгөх идэвхи сэргэж, уураг ихтэй таримал тэжээлийн хэрэгцээ гарч байна. | | | Хөтөлбөр хэрэгжсэнээр үхэр сүргийн тоо толгой нэмэгдсэн байна. | | | | “Мах сүүний аян” хэрэгжих нөхцөл бүрэлдэж, үйлдвэрлэлээ өсгөснөөр иргэдийн орлого нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 10 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 1.1.20 | | Мал амьтны эрүүл мэнд болон нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах ажил үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу хийж, мал эмнэлгийн оношилгоо, шинжилгээний лабораторын чадавхийг сайжруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зарим дархлаажуулалтын үр дүнг лабораторийн шинжилгээгээр хянах ажилд дэмжлэг үзүүлэх | | Шүлхий, бог малын мялзан өвчний тандалт шинжилгээнд Орхон, Хушаат Сүхбаатар сумын 60 өрхийн малаас үхэр-180, хонь-300, ямаа-300 нийт 780 толгой малаас цусны дээж авч, 780 малын цусны ийлдсийг шүлхий, 300 цусны ийлдсийг бог малын мялзан өвчний эсрэг ЭЛИЗА урвалаар шинжлэхэд бүх дээж сөрөг урвалтай байсан. | | | Гоц халдварт өвчний тандалт шинжилгээг хийж, үр дүнг тооцсон байна. | | | | Эпидемологи судалгааг нарийвчлан тогтоох, ажлыг зохион байгуулж, халдварт өвчний тандалт шинжилгээ хийгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 11 | 11 | ИТХ санал | | Бэлчээр, тариалангийн талбайн хортон шавьжтай тэмцэх арга хэмжээг тархалтын байдалд үндэслэн зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | | Өнгөрсөн онд бэлчээрийн хортон шавьжтай тэмцэх арга хэмжээ хийгдээгүй. | | | Бэлчээр тариалангийн талбайн ургамлын ургалт хэвийн явагдана. | | | | Бэлчээр тариалангийн талбайн ургац нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 12 | 12 | - | | Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын 2009 оны 20 дугаар тогтоолд заасан гадны аймаг сумдаас хэрэгжилтийг ханган ажиллах | | 2017 онд 5.2 мянган мал гаднаас ирсэн байна. Адуу 5,8 хувь, үхэр 14 хувь, хонь 46,8 хувь, ямаа 33,3 хувьтай байна. | | | Малын механик өсөлт буурч, сүргийн зохистой харьцаа бий болсон байна | | | | Бэлчээрийн даац хэвийн хэмжээнд хүрч, ургамлын төрөл зүйл нэмэгдсэн байна. Эрчимжсэн мал аж ахуйн тоо нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 13 | 13 | Олон Улсын бага хурлаас гаргасан санал | | “Сэлэнгэ аймгийг эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослуулан эрхлэх стратегийн бүс нутаг болгох нь” сэдэвт онол үйлдвэрлэлийн Олон Улсын бага хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх | | Бэлчээрийн даац 2.8 дахин нэмэгдсэн. Тариалангийн талбайн элэгдэл эвдрэлийн хэмжээ нийт талбайн 90.5 хувьд хүрсэн. Малын тоо толгой өссөнөөс малчид тариаланчдын зөрчил, жил бүр эрс нэмэгдэж байна. | | | Малчид тариаланчдын зохицлыг хангах, харилцан ойлголцол, хамтын оролцоо, үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлсэн байна. | | | | Малын үүлдэр угсаа, сайжирч нэг малаас авах ашиг шимийн үзүүлэлт, эрчимжсэн фермерийн аж ахуй нэмэгдэнэ. Газар тариалангийн хувьд хөрсний үржил шим нэмэгдэж, нэгж га-гаас авах ургацын хэмжээ нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| **1.2 Байгаль орчны бодлого** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Байгалийн унаган төрх, тэнцвэрт байдлыг хадгалж, зохистой ашиглах, нөхөн сэргэх боломжийг бүрдүүлэн, байгалийн нөөц баялгийг эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн үндэс болгоно.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.1 | | Ойн нөөцийг хамгаалах, үр өгөөжтэй ашиглах, нөхөн сэргээх, мэргэжлийн байгууллагуудын менежментийг сайжруулах, ойн талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлж, жил бүр 2000-аас доошгүй га талбайд ойжуулалт хийх | | Сүүлийн жилүүдэд дунджаар жилд 1800 га-д ойжуулалтын ажил хийсэн. | | | Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал болон мод бэлтгэсэн аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүдийн хөрөнгөөр 2000 га-д хийж гүйцэтгүүлсэн байна. | | | | Ойжуулсан талбайн хэмжээ 2000 га-аар нэмэгдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ,  сум дундын ойн анги,  ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөлүүд | |
| 15 | 2 | Мод үржүүлэх шинэ дэвшилтэт технологийг судлан нэвтрүүлэх, мод үржүүлгийн газар байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | Аймгийн хэмжээнд 20 гаруй мод үржүүлгийн аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байна. | | | Дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэн байна. | | | | Чанар сайтай стандартын тарьц суулгацын нөөц бий болсон байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 16 | 3 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.1 | | Ойг хортон шавьжаас хамгаалах, хортон шавьжийн тархалтын судалгааг гаргаж, ой бүхий сумдад тэмцлийн ажлыг зохион байгуулах | | 2017 онд Түшиг, Зүүнбүрэн, Ерөө суманд 26030 га ойн сангийн талбайд хөнөөлт шавьж өвчний судалгаа хийсэн. Байгаль хамгаалах арга хэмжээний 2017 оны зардлаар 1200 га ойн сангийн талбайд ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцлийн ажил явуулсан. Баруунбүрэн сумын ойн санд 8000 га, Сант сумын ойн санд 4000 га талбайд тус тус ОХСТ ХХК хийж гүйцэтгэсэн. | | | Ойн хортон шавьжтай тэмцэх ажлыг нэр бүхий сумдын 12000 га-д мэргэжлийн байгууллагаар чанартай хийж гүйцэтгүүлнэ. | | | | Хөнөөлт шавьжид нэрвэгдсэн талбайн хэмжээ багасан, тархалт буурч, модны таваарлаг чанарт сайнаар нөлөөлнө. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ,  сум дундын ойн анги болон мэргэжлийн байгууллагууд | |
| 17 | 4 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.3 | | "Ногоон Сэлэнгэ" аян, хөдөлгөөнийг өрнүүлж, төв суурин газрын тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | | “Ногоон-Сэлэнгэ” хөдөлгөөний хүрээнд 1502 аж ахуйн нэгж, 38288 иргэн, 135200 ширхэг мод, бут, сөөг тарьж ургуулан хамгаалалтанд аваад байна. | | | Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээ 20 хувиар нэмэгдсэн байна. | | | | Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин, нөхцөл бүрдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 18 | 5 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.4 | | Орхон, Орхонтуул, Сант, Сайхан, Алтанбулаг сумдад булаг, шандны эхийг хамгаалж ундаргыг сэргээх арга хэмжээг авах | | “Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал”-аар 5 булгийн эхийг тохижуулсан. | | | Сумдын судалгааг үндэслэн 5 булгийн эхийг хашаажуулна. | | | | Булаг шанд хамгаалагдан усны ундарга сайжирна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 19 | 6 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.5 | | Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах бодлого хэрэгжүүлж, уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг нөхөн сэргээх | | Уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж эвдрэлд орсон 3768 га газар тоологдсон. | | | Уул уурхайн хайгуул, олборлолтод өртөж, эвдрэлд орсон газар нутгийг нөхөн сэргээнэ. | | | | Хөрс хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулж, эвдрэлд орсон газар нутгийг нөхөн сэргээнэ | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 20 | 7 | Нөхөн сэргээлт хийгдээгүй орхигдсон газарт улсын болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар нөхөн сэргээлтийн ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх | | Ерөө, Хүдэр, Баянгол, Сайхан сумдад **50.9 га**-д техникийн, **48.3 га**-д биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн. | | | Мэргэжлийн байгууллагаар нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна. | | | | Нөхөн сэргээлт хийсэн талбайн хэмжээ нэмэгдсэн байна. | | Аймаг сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 21 | 8 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.6 | | Сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болон уул уурхайн ашиглалт, хайгуулын зориулалттай газрын ашиглалтыг тусгаж баталгаажуулах | | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талбай сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд огт тусгагдаагүй байна. | | | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт, хайгуулын зориулалттай тусгай зөвшөөрөл бүхий газрыг аймгийн нэгдсэн кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх ажил тогтмолжсон байна. | | | | Газрыг давхардуулан олгохгүй байх нөхцөл бүрдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ГХБХБГ | |
| 22 | 9 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.8 | | Аймгийн хэмжээнд тогтоосон агнуурын бүс нутгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлэх | | Алтанбулаг, Баруунбүрэн сумдад агнуурын бүс нутгийг гэрээгээр эзэмшүүлэх. | | | Агнуурын бүс нутгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад гэрээгээр эзэмшүүлэх ажлыг зохион байгуулна. | | | | Ан амьтныг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 23 | 10 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.7 | | “Тогтвортой бичил уурхай” төсөлтэй хамтран бичил уурхай эрхлэгчдийг бүртгэлжүүлж, Засгийн газрын 2017 оны 151-р тогтоолоор батлагдсан журмыг хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах | | “Сүрлэг Мандал” хоршоо, Хараа нутгийн ажилгүйчүүдийн холбоо, “Орхонтуулын хишиг” нөхөрлөл, Дууш мандал хайрхан нөхөрлөл, Баатарван хишиг нөхөрлөл, Мандал Төгөл, нөхөрлөл, Баян ундрага их сан бичил уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа. | | | “Бичил уурхай эрхлэгчдийн талаар баримтлах” чиглэлийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | | | | Бичил уурхай эрхлэгчдийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, тэдэнд үзүүлэх нийгмийн суурь үйлчилгээ сайжирсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  .БОАЖГ, | |
| 24 | 11 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.9 | | Байгалийн ургамлын аймгийн нөөц, тархалтын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | Аймгийн хэмжээнд ургамлын аймгийн тооллого хийгдэж байгаагүй. | | | Ургамлын аймгийн тооллогыг мэргэжлийн байгууллагаар чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгүүлнэ. | | | | Зүй зохистой ашиглалт нөхөн сэргээлт, хамгаалалтын ажлуудыг үе шаттай явуулна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 25 | 12 | Ховор, нэн ховор ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах, ховордсон ургамлыг тарималжуулах, үржүүлэх санал санаачилгыг дэмжих | | Байгалийн ургамлыг тарималжуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй 1 аж ахуйн нэгжид арга зүйн зөвлөгөө өгсөн | | | Үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд сургалт суртчилгааг зохион байгуулж байгаль орчныг нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас санхүүжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | | | | Ховор, нэн ховор ургамлын тоо хэмжээ нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 26 | 13 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.10 | | Уул уурхайн зориулалтаар ашиглаж байгаа газрын мэдээллийн санг бүрдүүлэх, тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж газрыг улсын бүртгэлд бүрэн хамруулах | | Аймгийн нутаг дэвгэр дээрхи үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарын газрыг улсын бүртгэлд бүрэн хамрагдаагүй. | | | Ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрөл бүхий нийт 130 талбайг газрын улсын бүртгэлд хамруулсан байна. | | | | Кадастрын мэдээллийн санд нөхөн бүрдүүлэлт хийж аймгийн газрын төлбөрийн орлого нэмэгдэнэ. | | Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар | |
| 27 | 14 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.11 | | Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн мэдээллийн санг тухайн сумын хэмжээнд шинэчлэх, шинээр орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газруудын тогтоол, тоон мэдээллийг /Shp болон солбицолыг агуулсан хүснэгтэн мэдээлэл/ нэгтгэн нийтийн хүртээл болгох. | | Сумдын ИТХ-ын шийдвэрлэсэн газрыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан зарим тогтооол шийдвэрүүд мэдээллийн санд одоогоор бүртгэгдээгүй байна. | | | Газрын оронг нутгийн тусгай хамгаалалтад авсан бүх тогтоол шийдвэр хуулийн шаардлагад нийцсэн байна. | | | | Хууль тогтоомжоор заасан хугацаанд кадастрын бүртгэлд орно. | | Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар | |
| 28 | 15 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.12 | | Газар өмчлөл, эзэмшил, ашиглалттай холбогдсон мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж шинээр газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах боломжийг бүрдүүлэх | | Газар өмчлөл, эзэмшил, ашиглалттай холбогдсон мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж шинээр газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж байна | | | Газрын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн талаар сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулан иргэдийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлнэ. | | | | Газар өмчлөх, ашиглах, эзэмших талаар гарсан иргэдийн санал, өргөдөл, гомдол багасч хуулийн дагуу шийдвэрлэгдэнэ. | | Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар | |
| 29 | 16 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.12 | | Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг нийтэд ил тод цахим хэлбэрээр явуулах | | Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдааг цахимаар явуулдаггүй. | | | Иргэдэд мэдээ мэдээллийг тухай бүр авах боломжийг бүрдүүлж дуудлага худалдааг цахимаар зохион байгуулах үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | | | | Иргэдийн санал, өргөдөл, гомдол багассан байна. | | Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар | |
| 30 | 17 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.13 | | “Аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах | | 2017 онд “Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр” –ийн төслийг боловсруулсан. | | | “Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийн нарийвчилсан төлөвлөгөө батлуулж 2018 оны хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. | | | | Аялал жуулчлал хөгжин, аймаг, орон нутгаа сурталчлан, иргэд, аж ахуй нэгжийн ашиг орлого нэмэгдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 31 | 18 | Орхон Сэлэнгийн бэлчир, Сэлэнгэ, Орхон, Ерөө, Хараа голыг дагасан усан замын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх | | Усан замын аялал, жуулчлал хөгжөөгүй. | | | Усан замын аялал жуулчлалын маршрут гаргаж, аялал жуулчлалын төрөл нэмэгдсэн байна. | | | | Жуулчид, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 32 | 19 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.14 | | “Сэлэнгэ аймгийн 9 бахархал”-ыг тодруулж, түүхт болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг хамгаалалтанд авч, нийтэд сурталчилах | | Аймгийн хэмжээнд байгалийн үзэсгэлэнт газар 43, түүх, соёлын дурсгалт газар 84, эмчилгээ сувилгаа, рашаан ус, эмийн ховор ургамалтай 11 газар байдаг нь тогтоогдсон. | | | Сум бүрийн бахархалаа тодорхойлсон дэлгэрэнгүй судалгаанд үндэслэн “Сэлэнгэ аймгийн 9 бахархал”-ыг тодорхойлоно. | | | | “Сэлэнгэ аймгийн 9 бахархал”-ыг тодорхойлж тусгай хамгаалалтанд аван, олон нийтэд таниулсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 33 | 20 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.16 | | Аялал жуулчлалын 1:250000 масштабтай газрын зураг, байгаль, түүх соёлын дурсгалт газрууд, амралт, сувилал, жуулчны баазуудын мэдээлэл бүхий “Сэлэнгэ аймгийн хөтөч ном”-ыг хэвлүүлж нийтэд таниулах | | Аймгийн аялал жуулчлалын холбоотой хамтран “Сэлэнгэ аймаг аялал жуулчлал 2017” тараах материал гаргаж аялал жуулчлалын Улсын болон Олон Улсын үзэсгэлэнгүүдээр тараагдсан. | | | Аялал жуулчлалын газрын зураг, хөтөч ном хэвлэгдэж тараагдсан байна. | | | | Жуулчдад зориулсан мэдээллийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ | |
| 34 | 21 | АЗДҮАХ-ийн  1.2.17 | | "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги төлөвлөгөө"-ний хэрэгжилтийг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | | "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги төлөвлөгөө" боловсруулж байна. | | | "Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги төлөвлөгөө" боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллана. | | | | Байгальд халтай сөрөг нөлөөлөл багассан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  БОАЖГ,  УЦУОША | |
| 35 | 22 | Цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэн газар тариалан эрхлэгчдэд таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх | | 2017 онд 29 тохиолдолд 92 удаагийн хээрийн ажиллагаа явуулж, 178 ширхэг пуужин хөөргөсөн | | | Шаардлагатай тохиолдолд цаг агаарт зориудаар нөлөөлж, хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлнэ. | | | | Нэгж га-аас авах ургацын хэмжээ нэмэдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  УЦУОША | |
| 36 | 23 | АЗДАҮХ-ийн 1.2.18 | | Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | 2017 онд “Цөлжилттэй тэмцэх хөтөлбөрийн төслийг боловсруулсан. | | | Цөлжилт, элсний нүүлт явагдсан газруудад хамгаалалтын зурвас байгуулсан байна. | | | | Цөлжилтийн тархах хүрээг сааруулсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ, БОАЖГ, | |
| **1.3 Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний бодлого** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сум бүр үйлдвэрлэгч байж, хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.1 | | “Сум бүрт нэг үйлдвэр-үйлчилгээ” хөтөлбөр боловсруулж батлуулах | | Өмнө нь уг хөтөлбөр байгаагүй | | | “Сум бүрт нэг үйлдвэр- үйлчилгээ” хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлнэ. | | | | Ажлын байр бий болж, иргэдийн ашиг орлого нэмэгдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ  ХХААГ | |
| 38 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.2 | | “Сэлэнгийн бренд” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллах | | 2017 онд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар “Сэлэнгийн бренд” хөтөлбөр батлагдсан. | | | 17 суманд Сэлэнгийн бренд бүтээгдэхүүний судалгаа хийгдэж “Сэлэнгийн бренд” бүтээгдэхүүнээ тодруулсан байна. | | | | “Сэлэнгийн бренд” бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжиж, борлуулалт нэмэгдсэн байна | | Аймаг сумдын ЗДТГ | |
| 39 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.3 | | Сүхбаатар, Мандал,  Сайхан сумыг төмс, хүнсний ногоог угааж савлах тоног төхөөрөмжөөр хангах | | 2015 онд Баянгол суманд хүнсний ногоог угааж савлах, боловсруулах үйлдвэр баригдсан. | | | Сүхбаатар, Мандал, Сайхан суманд ногоог угааж савлах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах иргэд аж ахуй нэгжид мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх | | | | Ажлын байр бий болж, иргэдийн ашиг орлого нэмэгдэнэ. | | Аймаг сумдын ЗДТГ  ХХААГ | |
| 40 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.4 | | Хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран зарим сумдад сүү хөргүүрийн цех байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | Мандал, Зүүнбүрэн, Сайхан сумаас бусад суманд сүү хөргүүрийн цех байхгүй байна. | | | Сүү хөргөх цех байгуулах ажлыг төсөл сонгон шалгаруулна. | | | | Сүү боловсруулах, сүү хөргөх цехтэй болсон байна. | | Аймаг сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 41 | 5 | Цагааннуур суманд малын гаралтай түүхий эдийн болон аарц, зайрмаг хийх цехийг зарим аж ахуйн нэгж байгууллагатай хамтарч байгуулах | |  | | | Түүхий эд боловсруулах цехтэй болсон байна. | | | | Ажлын байр бий болж, иргэдийн ашиг орлого нэмэгдэнэ. | | Аймаг сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 42 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.6 | | Арьс шир, ноос, ноолуурын анхан шатны боловсруулах, үйлдвэр цех байгуулах иргэд аж ахуй нэгжид дэмжлэг үзүүлэх | | Аймгийн хэмжээнд арьс, шир, ноос, ноолуур эсгийн анхан шатны боловсруулах “Шилмэл эсгий” “Зүүнхараа кашмер”-ын үйлдвэр байна. | | | Анхан шатны боловсруулах үйлдвэр цехтэй болсон байна. | | | | Ажлын байр бий болж, иргэдийн ашиг орлого нэмэгдэнэ. | | Аймаг сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 43 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.8 | | Аймгийн хэмжээнд аж үйлдвэрлэлийн нэгдсэн тооллогыг явуулах, дүгнэлт гаргах, цаашдын арга хэмжээг төлөвлөх, баталгаажуулах | | Аймгийн хэмжээний үйлдвэрийн нэгдсэн судалгаа байхгүй байна. | | | Аймгийн хэмжээний нэгдсэн үйлдвэрлэлийн нэгдсэн судалгаатай болсон байна. | | | | Үйлдвэрлэлийг дэмжсэнээр аймгийнхаа баялаг бүтээгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр төрийн байгууллагын хэрэгцээг хангана. | | Аймаг сумдын ЗДТГ,  ХХААГ, | |
| 44 | 8 | “Сэлэнгэд үйлдвэрлэв”, "Сэлэнгийн ногоон өдрүүд”, “Бумбаны баяр” арга хэмжээг зохион байгуулж, иргэдийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | | Гонгорын бумбаны тахилгаар “Сэлэнгэ үйлдвэрлэв” арга хэмжээнд 169 аж ахуй нэгж иргэд оролцож 500 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн.  “Сэлэнгэд үйлдвэрлэв” “Сэлэнгийн ногоон өдрүүд” арга хэмжээнд 17 сумын 370 аж ахуйн нэгж, иргэдийн 170 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож, 45 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн. | | | Өмнөх оныхоос 20 аж ахуйн нэгж, иргэд 10 нэр төрлөөр нэмэгдэж, борлуулалтын орлого 10 хувиар нэмэгдсэн байна. | | | | Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээл, хэрэглэгчдэд таниулж, иргэдийн ашиг орлого нэмэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| 45 | 9 | АЗДАҮХ-ийн 1.3.8 | | Аймгийнхаа баялаг бүтээгчдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр төрийн байгууллагын худалдан авалтын хэрэгцээг хангаж, орон нутагт үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний борлуултыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | | Аймгийн Засаг даргын 2017 оны А/300 тоот захирамжаар дотоодод үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах тухай захирамж гарсан. | | | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахад дотоодын бүтээгдэхүүнээс тодорхой хувийг авж хэвшүүлсэн байна. | | | | Тухайн орон нутагт үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахад дотоодын бүтээгдэхүүнээс авах хэвшүүлсэн байна. | | Аймаг сумдын ЗДТГ, | |
| 46 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 1.3.9 | | Аймгийн хэмжээнд Хүнсний чанар хүртээмж, аюулгүй байдлыг хангах ажлыг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | | “Хүнсний аюулгүй байдал” аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжилтэд төгсгөлийн шатны үнэлгээ хийлгэж, Аймгийн Засаг даргын зөвлөл, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн 96,9 үнэлгээтэй дүгнэгдсэн. | | | Хоол хүнсэндээ төмс, хүнсний ногоо, буурцагт ногоо, жимс, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, загас, өндгийг тогтмол хэрэглэж хэвшдэг болно. | | | | Иргэд чанартай аюулгүй хүнсийг хоол хүнсэндээ хэрэглэж хэвшсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ  ХХААГ  СХЗХ | |
| 47 | 11 | - | | Орон нутгийн хөгжлийн индексийг шинэчлэгдсэн аргачлалын дагуу боловсруулах | | Сумын хөгжлийн индексийг 2 жил тутамд тооцож байсан. | | | Тухайн сум хөгжлийн түвшинг тооцсон байна. | | | | Сумын хөгжлийн индексийг сум бүрт тооцсоноор сумын хөгжлийн түвшинг 17 сумдаар хөгжлийн түвшингээр эрэмбэлэгдсэн байна. | | Аймаг сумдын ЗДТГ, | |
| 48 | 12 | - | | Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийг сайжруулж, үр дүнг тооцож ажиллах | | Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт  61.6 хувьтай байна. | | | Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн эргэн төлөлтийг  80 хувьд хүргэнэ | | | | Сум хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлт сайжирч, иргэд аж ахуйн нэгжид олгох зээлийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. | | Аймаг сумдын ЗДТГ,  ХХААГ | |
| **1.4. Хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн бодлого, шинэчлэлийн хүрээнд** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Хүн амыг эрүүл орчинд, ая тухтай амьдрах нөхцлийг тогтвортой сайжруулна** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.1 | | Алтанбулаг, Жавхлант, Зүүнбүрэн, Хүдэр сумдын хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, Сүхбаатар сумын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг боловсруулах | | Алтанбулаг, Жавхлант, Зүүнбүрэн, Хүдэр сумдын хот, төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, Сүхбаатар сумын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөний ажлын даалгавар батлагдсан. | | | Алтанбулаг, Жавхлант, Зүүнбүрэн, Хүдэр сумдын хот, төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, Сүхбаатар сумын хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэж аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулсан байна. | | | | Хот төлөвлөлт газар зохион байгуулалтын оновчтой төлөвлөлт бий болж сумд орчин үеийн жишгээр хөгжих нөхцөл боломж бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ГХБХБГ | |
| 50 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.2 | | Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан нийтийн болон амины орон сууцны хороолол барих иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дэмжиж ажиллах | | Мандал, Сүхбаатар суманд барьж буй төмөр замын ажилчдын 40, 32 айлын орон сууц, мөн 7 дугаар багийн иргэн 9 айлын орон сууцны барилга барих ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл авч барилга угсралтын ажлаа эхлүүлээд байна. | | | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал болон шаардлагатай дэмжлэг туслалцааг үзүүлэн 81 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтанд оруулсан байна. | | | | Иргэдийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ГХБХБГ | |
| 51 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.3 | | Алтанбулаг, Сүхбаатар сумдын нийтийн орон сууцны подвалийн инженерийн шугам сүлжээг засварлах | | Алтанбулаг, Сүхбаатар сумдын нийтийн орон сууцны подвалийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэсэн. | | | Алтанбулаг сумын 64 айлын орон сууц болон Сүхбаатар сумын цэнхэр, шар, төмөр замын 5 давхаруудын подвалийн инженерийн шугам сүлжээг зассан байна. | | | | Дулаан хангамж, ус хангамж, ариутгах татуургын тасралтгүй байдал дээшилж, чанар хүртээмж сайжирсан байна. | | Аймаг, сумын ЗДТГ,  ГХБХБГ, “Сэлэнгэ энерго” ОНӨААТҮГ, “Урсгал-Ус” ОНӨААТҮГ | |
| 52 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.5 | | Сумдын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчилж, хүчдэлийн уналттай айл өрх болон шинэ суурьшлын бүсийн эрчим хүчний асуудлыг шийдвэрлэх | | Сумдын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам нь модон тулгуур АС утастай айл өрхүүд хүчдэлийн уналттай байна. | | | Алтанбулаг, Жавхлант, Мандал, Сүхбаатар, Хүдэр, Шаамар сумдын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг төмөр бетон тулгуур, СИП кабелиар шинэчилсэн байна. | | | | Найдвартай эрчим хүчээр хангагдана. | | Аймаг, сумын ЗДТГ, “Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” ХК | |
| 53 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.6 | | Жавхлант суманд халаалтын нэгдсэн зуух барих ажлыг эхлүүлэх | | 2017 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд зураг төсвийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. | | | Нэгдсэн зуух, төвлөрсөн дулаан, ус хангамжийн шугам сүлжээ баригдсан байна. | | | | Төр, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрхийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумын ЗДТГ,  ГХБХБГ | |
| 54 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.8 | | Шаамар суманд усан сан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, барих ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | 2017 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтанд зураг төсвийн асуудлыг шийдвэрлүүлсэн. | | | Усан сан, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ баригдсан байна. | | | | Ус хангамж, ариутгах татуургын чанар хүртээмж сайжирч, төр, төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, айл өрхийн ая тухтай амьдрах орчин нөхцөл бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумын ЗДТГ,  ГХБХБГ | |
| 55 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.9 | | Шаардлагатай сумдад гүний худаг гаргаж, зарим сумдын ус түгээгүүрийн худгийг ухаалаг системд шилжүүлэх | | Бэлчээрийн ус хангамжийн хүртээмж муу, усыг холоос зөөдөг, 2017 онд Сүхбаатар сумын 5 худгийг ухаалаг системд шилжүүлсэн нь үр дүнтэй ажил болсон. | | | 2-3 гүний худаг барьж, 8-10 худгийг ухаалаг системд шилжүүлсэн байна. | | | | Ус хангамжийн хүртээмж сайжирсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ | |
| 56 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.10 | | “Зам, тээврийн сүлжээний стратегийн бодлого”-ын баримт бичиг боловсруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулах | | “Зам тээврийн сүлжээний стратегийн бодлого”-ын талаар “Сэлэнгэ хөгжлийн хөтөлбөр 2007-2021”-д тусгагдсан | | | “Зам тээврийн сүлжээний стратегийн бодлого”-ын баримт бичиг боловсруулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. | | | | Оновчтой хэтийн бодлого төлөвлөлт бий болж, зам тээврийн сүлжээ өргөжих нөхцөл боломж бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумын ЗДТГ, ГХБХБГ, “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын Сэлэнгэ аймгийн Автотээврийн төв | |
| 57 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.11 | | Зарим сумдын төв, ачаалал ихтэй замуудыг хатуу хучилттай болгож, хурд сааруулагч, тэмдэг тэмдэглэгээ, зам засварын ажлыг тогтмол хийх | | Хайрган замууд эвдрэл гэмтэл их, тээврийн хэрэгсэл зорчиход хүндрэлтэй байна. | | | 2018 оны аймгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтанд тусгагдсан хөрөнгөөр хатуу хучилттай авто зам тавьж, хурд сааруулагч, тэмдэг тэмдэглэгээ, зам засварын ажлыг хийнэ. | | | | Иргэдийн аятай тухтай зорчих нөхцөл бүрдэж, зам тээврийн осол буурна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ  ГХБХБГ  “Сэлэнгэ барилга захиалагч” ОНӨААТҮГ | |
| 58 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.11 | | Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагаааннуур, Түшиг сумдын чиглэлийн зам засварын ажлыг холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжлан шийдвэрлүүлэх | | Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагаааннуур, Түшиг сумдын зам хайрган хучилттай байгаа. | | | Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагаааннуур, Түшиг сумдын ажлыг холбогдох дээд байгууллагад уламжилсан байна. | | | | Иргэдийн аятай тухтай зорчих нөхцөл бүрдэж, зам тээврийн осол буурна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ  ГХБХБГ  “Сэлэнгэ барилга захиалагч” ОНӨААТҮГ | |
| 59 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.14 | | “Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон ажиллах | | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 31 дүгээр тогтоолоор “Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөрийг батлуулан, “Цэвэр орчин-Эрүүл амьдрал” аяныг өрнүүлэн ажилласан. | | | Сумдын гудамж талбай, айл өрхийг хаягжуулан, хашааг нэгдсэн нэг загвартай болгосон байна. | | | | Хөршүүдийн хамтын ажиллагаа сайжирч, гудамж талбайг арчлан хамгаалах сэтгэлгээ нийт иргэдийн дунд бий болно. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  ГХБХБГ | |
| 60 | 12 | АЗДАҮХ-ийн  1.4.15 | | Хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл тайлагналтын талаарх сургалтыг сумд, агентлагт зохион байгуулах | | 2014 онд сургалтыг зохион байгуулж байсан нь үр дүнд хүрсэн. | | | Сумд агентлагуудад сургалтыг зохион байгуулсан байна. | | | | Хөрөнгө оруулалтын ажил хууль тогтоомжийн дагуу түргэн шуурхай зохион байгуулагдсан байна. | | Аймаг сумдын ЗДТГ,  ГХБХБГ,  Орон нутгийн өмчийн газар | |
| 61 | 13 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.16 | | Сүхбаатар сумын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээнд парк шинэчлэлт хийж, стандартын шаардлагад нийцсэн авто вокзалыг барьж ашиглалтанд оруулах | | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний авто машины 70 гаруй хувьд парк шинэчлэлт хийсэн, стандартын шаардлагад нийцсэн авто вокзалын зураг төсвийг боловсруулсан. | | | Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний авто машины парк шинэчлэлтийг хийж, авто вокзалын барилгын угсралтын ажлыг барьж ашиглалтанд оруулна. | | | | Иргэд тав тухтай, түргэн шуурхай зорчих нөхцөл боломж бүрдсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ, “Автотээврийн үндэсний төв” ТӨҮГ-ын Сэлэнгэ аймгийн Автотээврийн төв | |
| **1.5 Төсөв, санхүүгийн бодлого** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Төсвийн төлөвлөлт, зарцуулалт, орон нутгийн хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой болгон, төсвийн сахилга бат, шилэн дансны хяналт, ил тод байдлыг эрхэмлэж, иргэдийн үнэт цаасны зах зээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 1 | ЗГҮАХ-ийн 1.4, 1.9, АЗДҮАХ-ийн 1.5.1 | | Улсын болон аймгийн төсвийн орлогын бүрдэлт, төсөв, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн тайланг сар бүр Шилэн дансны цахим хуудас, аймгийн вэб сайтанд байршуулж, төсвийн ил тод байдлыг хангах | | Шилэн дансны цахим хуудсанд 11 төрлийн мэдээлэл, аймгийн вэб сайт болон ил тод байдлын самбарт 10 мэдээлэл байршуулж байна. | | | Аймгийн цахим хуудас болон ил тод байдлын самбарт мэдээллийг ил тод, бүрэн мэдээлдэг болно. | | | | Төсвийн ил тод байдал хангагдан мэдээллийн хүртээмж дээшилнэ. | | Аймаг сумдын ЗДТГ, | |
| 63 | 2 | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүнд үндэслэн туршлага судлах хэлэлцүүлэг зохион байгуулах | | Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилсан урамшуулалд 15 сум хамрагдаж, 1 суманд ногдох дундаж урамшуулал 46,44 сая төгрөг | | | Иргэдийн оролцоо, ил тод байдлыг дээшлүүлж, жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний түвшинг дээшлүүлнэ. | | | | Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд олон нийтийн оролцоо нэмэгдэж, жилийн гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал нэмэгдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ, | |
| 64 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.2 | | Бүртгэлгүй орлого болон орлогоос бусад татвар ногдох зүйлийг илрүүлэн татвар төлөгчдийн суурийг өргөжүүлж төсвийн орлогын төлөвлөгөөг нэр төрлөөр жигд ханган биелүүлэх | | Аймгийн хэмжээнд 3876 татвар төлөгч аж ахуйн нэгж байгууллага, 48000 татвар төлөгч иргэн байна. | | | Аймгийн төсөвт 18,8 тэрбум, улсын төсөвт 2,7 тэрбум төгрөгийг 2018 онд нэр төрлөөр төвлөрүүлнэ. | | | | Татвар төлөгчийн суурь өргөжин татварын орлого нэмэгдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 65 | 4 | Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын баримт хэвлэх цэгүүдийн тоог нэмэгдүүлэн худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч болон үйлчлүүлэгч нарт зориулсан сургалтыг зохион байгуулж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих | | Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгч 100 хувь, суутган төлөгч бус 69 хувь, баримт хэвлэх цэг 2003 байна. | | | Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийг 100 хувь, суутган төлөгч бус татвар төлөгчийг 75 хувь хамруулж, баримт хэвлэх цэг 2150 болгож, сургалтанд 3000 орчим худалдаа эрхлэгч, үйлчлүүлэгч нарыг хамруулсан байна. | | | | Худалдаа эрхлэгч, үйлчлүүлэгчдийн мэдлэг дээшилж, нэмэгдсэн өртгийн албан татварын урамшууллын системийн хэрэгжилт эрчимжинэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 66 | 5 | Татварын хуулийн хэрэгжилтийг ханган, татвар төлөгчдөд татварын боловсрол олгох ажлын байрны болон танхимын сургалтыг тогтмолжуулах | | Жилд давхардсан тоогоор 7500 татвар төлөгчдийг сургалтанд хамруулдаг. | | | Давхардсан тоогоор 8000 татвар төлөгчдийг сургалтанд хамруулж, гарын авлагаар хангана. | | | | Татвар төлөгчдийн мэдлэг дээшилж, татвар төлөх хандлага бүрдэн Татварын хуулиудын хэрэгжилт хангагдсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| **Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, “Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт”-ыг хэрэгжүүлэн, төсвийн сахилга батыг сахиулж, зөрчил дутагдалгүй ажиллана.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 6 | ЗГҮАХ-ийн 1.4,  АЗДҮАХ-ийн 1.5.3 | | Төсөвт байгууллагууд, сан, хөтөлбөр, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагад эрсдлийн үнэлгээ хийж, өндөр болон дунд эрсдэлтэй байгууллагыг хяналт шалгалт, аудитад хамруулах | | Өндөр болон дунд эрсдэлтэй 85 байгууллага буюу нийт төсөвт байгууллагын 36 хувийг хяналт шалгалтанд хамруулсан. | | | Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн харъяаны 212 байгууллагад эрсдлийн үнэлгээ хийж, 55 байгууллагад дотоод аудит, 32 байгууллагад санхүүгийн хяналт шалгалтыг буюу нийт төсөвт байгууллагын 41 хувийг хамруулна. | | | | Санхүүгийн зөрчил, дутагдал буурч, санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа сайжирна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | |
| 68 | 7 | Хяналт шалгалт, аудитын үр дүнд хөрөнгийн үр өгөөжийг сайжруулах, илэрсэн зөрчил, дутагдлыг бууруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтийг ханган ажиллах | | Хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллагын үр дүнг удирдлагад танилцуулан, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. | | | Хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллагуудад өгөгдсөн үүрэг даалгавар, зөвлөмжийн биелэлтэд хяналт тавьж, 2017 оны төлбөрт зөрчлийн үлдэгдлийг бүрэн барагдуулна. | | | | Санхүүгийн хяналт шалгалт, аудитын үр нөлөө болон санхүүгийн сахилга бат дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ,  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | |
| 69 | 8 | Мэргэшсэн Нягтлан бодогчдын институттай хамтран Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалтыг зохион байгуулах | | Аймгийн хэмжээнд нийт 1600 орчим нягтлан бодогч байдаг ба 45 мэргэшсэн нягтлан бодогч байна. | | | Нягтлан бодогчдын мэдлэг, мэргэшлийн түвшин дээшилж, нягтлан бодох бүртгэл, хөтлөлт сайжирна. | | | | Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартыг хэрэгжүүлэн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа сайжирна. | | Аймгийн ЗДТГ, Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | |
| **Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, төсвийн ил тод байдлыг хангана.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.4 | | Аймгийн 9 сумын төсөвт байгууллагуудын удирдлага, санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад Шилэн дансны тухай хууль, журмын талаар ажлын байран дээрх сургалтыг зохион байгуулж, хууль журмын хэрэгжилтийг хангуулах | | Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжиж, хяналт тавьж байгаа боловч мэдээлэл байршуулалт 82,2 хувь байна. | | | Сургалтанд хамрагдсан байгууллагуудын удирдлага, санхүүгийн ажилтнуудын Шилэн дансны тухай хууль, журмын мэдлэг дээшилж, мэдээллийг бүрэн байршуулдаг болгоно. | | | | Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээ мэдээлэл бүрэн байршиж, хэрэглэгчдэд хүрэх мэдээллийн цар хүрээ нэмэгдэнэ. | | Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | |
| 71 | 10 | Шилэн дансны цахим сайтад мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн байршуулсан эсэхэд улирал тутам аудит хийж, үр дүнгийн талаар аймгийн цахим сайт, бусад мэдээллийн хэрэгслээр мэдээллэх | | Тайлант онд 260 байгууллагын Шилэн дансанд аудит хийсэн байна. | | | Улирал тутам аудит хийж, Шилэн дансны мэдээллэл байршуулалтыг чанаржуулах ажил зохион байгуулна. | | | | Төсвийн ил тод байдал болон Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт хангагдсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | |
| **Аймгийн Статистик мэдээ мэдээллийн үнэн бодит байдал,чанарыг дээшлүүлж, олон нийтэд нээлттэй хүртээмжтэй хүргэнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 1.5.5 | | Албан ёсны статистик мэдээллийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлж, үнэн зөв, бодит байдлыг хянан баталгаажуулж, олон нийтэд шуурхай хүргэх | | 17 сумын 1047 аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдсан байна. | | | Хамрагдах хүрээг 1060 аж ахуйн нэгж болгоно. | | | | Статистик мэдээ, мэдээллийн цар хүрээ нэмэгдэж, иргэд, байгууллага шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангагдана. | | Статистикийн хэлтэс | |
| 73 | 12 | Аймгийн үнийн индекс тооцон гаргахад тулгуур үзүүлэлт болдог өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн мэдээнд улирал тутам хяналт хийх | | 2017 онд өргөн хэрэглээний 238 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнийн мэдээнд хагас, бүтэн жилд хяналт хийгдсэн. | | | Өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн мэдээнд давтан хяналт хийгдэж баталгаажсан байна. | | | | Статистик мэдээ, мэдээллийн үнэн бодит байдал, чанар дээшилнэ. | | Статистикийн хэлтэс | |
| **Үнэт цаасны зах зээлийн талаарх ойлголтыг ард иргэдэд хүргэнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 13 | ЗГҮАХ-ийн 2.6, Сэлэнгэ аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр, АЗДҮАХ-ийн 1.5.6 | | Хөрөнгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, иргэдийн санхүүгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх аян зохион байгуулах | | Аймгийн хэмжээнд 11 даатгалын компани, 1 брокер дилерийн компани, 2 хадгаламж, зээлийн хоршоо, 5 банк бус санхүүгийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. | | | Хөрөнгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагуудын ажилтнууд болон 450 орчим иргэдийг сургалтанд хамруулснаар хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэг дээшилнэ. | | | | Иргэдийн хөрөнгийн зах зээлийн талаарх мэдлэг болон санхүүгийн зөв шийдвэр гаргах чадварыг дээшлүүлж, хөрөнгийн зах зээлийг орон нутагтаа идэвхижүүлнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| **2. НИЙГМИЙН БОДЛОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.Эрүүл мэндийн бодлого:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Салбарын хүний нөөцийг чадавхижуулан, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, оношилгоо, эмчилгээ, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 | | Эмч, эмнэлгийн ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг нь тасралтгүй дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | Цахим хурлын тоног төхөөрөмж байхгүйн улмаас зайн сургалтуудад хамрагдсан түвшин 65 хувьтай байна. | | | Цахим сургалтанд эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн хамрагдалтыг 70 хувьд хүргэнэ. | | | | Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний цахим сургалтын хамрагдалт нэмэгдэж мэдлэг ур чадвар дээшилнэ. | | Эрүүл мэндийн газар | |
| 76 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 | | Аймгийн хэмжээнд нэн шаардлагатай нарийн мэргэжлийн эмч, эмнэлгийн ажилтны сургаж бэлтгэх | | 2017 оны байдлаар мэргэшүүлэх сургалтаар 5 эмч төгсөж, 11 эмч суралцаж, 6 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн төрөлжсөн мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан. | | | ЭМЯ, ЭМХТ-өөс батлагдаж ирсэн хуваарийн дагуу үндсэн, төрөлжсөн, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг бүрэн хамруулна. | | | | Дутагдалтай байгаа нарийн мэргэжлийн эмчийн хүрэлцээ хангамж сайжран, иргэдэд хүргэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж дээшилнэ. | | Эрүүл мэндийн газар | |
| 77 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.2 | | Эмч, эмнэлгийн ажилтны ёс зүйн хорооны ажлыг сайжруулж ёс, зүйн харьцаа, хандлагын чиглэлээр сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | | Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд ёс, зүй харьцаа хандлагын чиглэлээр 10 удаагийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж давхардсан тоогоор 658 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан. | | | Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд ёс, зүйн харьцаа хандлагын чиглэлээр 15 удаагийн сургалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж 710 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдсан байна. | | | | Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс, зүй харьцаа хандлага сайжирч эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зөрчилгүй ажиллана. | | Эрүүл мэндийн газар,  Ёс зүйн салбар хороо | |
| 78 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.3 | | Алслагдсан сум, багийн иргэд, малчид тариаланчдад нарийн мэргэжлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр үзүүлэх | | Аймгийн хэмжээнд өвөлжилт хүндэрсэн алслагдсан 5 сум, тосгоны 2672 иргэн /528 хүүхэд/-д нарийн мэргэжлийн эмчийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг явуулын хэлбэрээр хүргэсэн. | | | Зудтай сум болон алслагдсан багийн иргэн, малчид тариаланчдын судалгаа хийж явуулын хэлбэрээр эрүүл мэндийн тусламжийг үзүүлсэн байна. | | | | Иргэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг алдахгүй авч өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн хамрагдана. | | Эрүүл мэндийн газар,  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг,  сум, тосгоны Эрүүл мэндийн төв | |
| 79 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.3 | | Иргэдийг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах | | Аймгийн хэмжээнд нийт амбулаторын урьдчилан сэргийлэх үзлэг нь 27.4 хувьтай байна. | | | Нийт амбулаторийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг 50 хувьд хүргэнэ. | | | | Иргэд эрүүлжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу эмчилгээ үйлчилгээнд хамрагдаж өвчлөл буурна. | | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага | |
| 80 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.5 | | Эх, нялхсын эрүүл мэндийг сайжруулах, өвчлөл, эндэгдлийг бууруулах талаар аймаг, сумдын Засаг дарга, Эрүүл мэндийн газрын удирдлагын гурвалсан гэрээг байгуулж, үр дүнг тооцож ажиллах | | Аймгийн хэмжээнд эхийн эндэгдэл бүртгэгдээгүй ба  5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 11 тохиолдол гарч 10000 хүн амд 11.7 промил байна. | | | Эхийн эндэгдэл гаргахгүй, 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг улс, аймгийн дунджаас доогуур байлгана. | | | | Эхийн эндэгдэлгүй ажиллаж, 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл буурна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллага | |
| 81 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.6, АЗДҮАХ-ийн 2.2.11 | | “Эрүүл шүд” сэдэвт аяныг сургууль, цэцэрлэгүүдэд өрнүүлж, урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг тогтмол зохион байгуулах | | 2016 онд сургуулийн насны хүүхдийн шүдний өвчлөл 48.5 хувьтай, цэцэрлэг-54.4 хувьтай байна. | | | 2018 онд сургуулийн насны хүүхдийн шүдний өвчлөл 40.0 хувь, цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 50.0 хувь хүртэл бууруулна. | | | | Хүүхдийн шүдний өвчлөлийг эмчилж эрүүлжүүлсэн байна. | | Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол соёл урлагийн газар Эрүүл мэндийн төвүүд, | |
| 82 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.7 | | Улаан бурхан, улаанууд өвчний дархлаажуулалтын хамралтыг сайжруулж, өвчлөлийг бууруулах цогц арга хэмжээ авах | | Улаанбурханы өвчлөл бүртгэгдээгүй ба дархлаажуулалтын хамралт 99.6 хувьтай байна. | | | Улаанбурханы өвчлөлийг таслан зогсоож,  дархлаажуулалтын хамралт 100 хувьтай хийгдсэн байна. | | | | Улаанбурхан, улаанууд өвчний тохиодол бүртгэгдэхгүй. | | Бүх шатны эрүүл мэндийн төв | |
| 83 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.8 | | Хүн амын дунд элэгний хатуурал, хорт хавдар, В, С вирус илрүүлэх үзлэгийг үе шаттайгаар зохион байгуулж, оношийг баталгаажуулан эмчилгээнд хамруулах, хянах ажлыг зохион байгуулах | | 40-65 насны 17800 иргэнийг анхан шатны илрүүлэг шинжилгээнд хамруулсан. | | | Элэгний В, С вирусын онош баталгаажсан иргэдийн 80 хүртэлх хувийг эмчилгээнд хамруулж, эрүүлжүүлэх ажлыг эхлүүлсэн байна. | | | | Элэгний вирусын гаралтай элэгний хатуурлын өвчлөл, нас баралтын тохиолдлыг бууруулна. | | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд | |
| 84 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.8 | | Элэгний В, С вирусын оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр хангаж, элэгний вирусыг тоолдог болох | | Элэгний В, С вирусын илрүүлэг оношилгоо аймгийн хэмжээнд хийгддэг боловч вирусын тоог тоолох тоног төхөөрөмж байхгүйн улмаас идэвхжилийг тодорхойлох боломжгүй байна. | | | Орон нутагтаа эрт оношлох боломж бүрдсэн байна. | | | | Иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ ойртсон байна. | | Эрүүл мэндийн газар,  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг | |
| 85 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.9 | | Хүн амын дунд түргэвчилсэн оношлуураар ХДХВ, ДОХ, бэлгийн замаар дамжих халдварыг эрт илрүүлэх үзлэг хяналтыг сайжруулах | | 10000 хүн амд трихомониаз 7.9, заг хүйтэн 6.3, тэмбүү 8.2 промил тус тус байна. | | | Илрүүлэг үзлэгийг нэмэгдүүлж, илэрсэн өвчлөлийн 80-аас доошгүй хувийг эмчилнэ. | | | | Хүн амын дунд бэлгийн замаар дамжих халдварын тархалт буурсан байна. | | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд | |
| 86 | 12 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.9 | | Сүрьеэгийн өвчлөл өндөртэй Сүхбаатар, Мандал сумдад сүрьеэгийн хавьтлын судалгааг гарган эрт илрүүлэх үзлэгийг зохион байгуулах | | 10000 хүн амд сүрьеэгийн өвчлөл 13.4 промил байна. | | | Хавьтлын судалгааг гаргаж, эрт илрүүлгийн үзлэгт хамруулж, илэрсэн өвчлөлийг 100 хувь эмчилгээнд хамруулна. | | | | Сүрьеэгийн шинэ тохиолдлыг илрүүлснээр халдварын тархалтыг хязгаарлаж, сүрьеэтэй холбоотойгоор гарах хүндрэлээс сэргийлнэ. | | Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд | |
| 87 | 13 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.9 | | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төвлөрсөн ариутгалын хэсэг, эмнэлгийн гаралтай хог хаягдлын менежментийг сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх | | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн ариутгалын хэсгийн тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ дутмаг, хог хаягдлын менежмент хэрэгжихгүй байна. | | | Эмнэлгээс шалтгаалах халдварын тохиолдлыг бууруулж, хог хаягдлын менежмент сайжирна. | | | | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ сайжирч, үйлчлүүлэгчдэд тав тухтай орчин бүрдэнэ. | | Эрүүл мэндийн газар,  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг | |
| 88 | 14 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.10 | | Хачигт халдварын байгалийн голомтот газарт оршин суугчдын дунд хачгаар дамжих халдварын тархалтыг судалж, урьдчилан сэргийлэх вакцинд хамруулах | | Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Цагааннуур, Түшиг, Мандал 10 цэгт газрын 90000 га газар нутгийг хамруулан тандалт хийгдсэн. | | | Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Цагааннуур, Түшиг, Мандал сумдын 12 цэгт тандалт судалгааг өргөжүүлэн хийсэн байна. | | | | Хачигт халдварын байгалийн голомтот сумдын нутагт судалгаа хийгдснээр хүн ам хачигт халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэгдэнэ. | | “Зооноз”  өвчин судлалын төв  Сумдын  эрүүл мэндийн төв | |
| 89 | 15 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.10 | | Хачигт халдвар, боом, галзуу өвчний дархлаажуулалтыг тархвар судлалын заалтаар хийх ажлыг зохион байгуулах | | Хачигт халдварын дархлаажуулалтанд голомтот сумдын эрсдэлт бүлгийн 5361 хүн, галзуу өвчний дархлаажуулалтанд 70 хүнийг хамруулж 100 хувь дархлаажуулалт байсан. | | | Хачигт халдварын голомтот нутгийн эрсдэлт бүлгийн хүн амын 85 хувийг хамруулан, боом, галзуу өвчний дархлаажуулалт 100 хувьтай хийгдсэн байна. | | | | Хачигт халдварын  голомтот нутгийн эрсдэлт бүлгийн хүн амыг дархлаажуулалтанд хамруулж өвчнөөс урьчилан сэргийлэгдэнэ. | | “Зооноз”  өвчин судлалын төв  Сумдын  эрүүл мэндийн төв | |
| 90 | 16 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.12 | | ”Шуурхай удирдлагын нэгж”-ийн МХГ, ОБГ, ХХААЖДҮГ, ХМХА, ЭМГ, ЗӨСТ-ийн мэргэжилтэн албан хаагчдаас бүрдсэн багийг сургалтанд хамруулж, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах | | “Шуурхай удирдлагын нэгж”-ийн багийн гишүүдийг чадавхжуулах 2 удаагийн сургалтанд хамруулсан. | | | Шуурхай удирдлагын нэгж байгуулагдаж багийн гишүүд сургалтанд хамрагдан үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна. | | | | Салбар дундын хамтын ажиллагаа, сайжирч, болзошгүй аюулын үед удирдлагын шуурхай үйл ажиллагаа явагдана. | | ЭМГ, МХГ, ОБГ, ХХААЖДҮГ, ХМХА, ЗӨСТ | |
| 91 | 17 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.12 | | Эмийн зохистой хэрэглээг иргэдэд хэвшүүлж, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах | | 2017 онд эмийн зохистой хэрэглээний талаарх 6 удаагийн сургалтыг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хэвтэн эмчлүүлэгчид болон Сүхбаатар сумын иргэдийн дунд зохион байгуулсан. | | | 2018 онд аймгийн хэмжээнд эмийн зохистой хэрэглээний талаарх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж, мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааг тогтмолжуулна. | | | | Иргэдэд эмийн зохистой хэрэглээ төлөвшинө. | | Эрүүл мэндийн газар | |
| 92 | 18 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.19 | | Эрүүл мэндийн төвүүдийг автомашинтай болгох асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх | | Шаамар, Түшиг, Хушаат, Мандал сумын Хэрх, Түнхэл тосгон, Орхонтуул сумын Рашаант тосгоны эрүүл мэндийн төвүүд түргэн тусламжийн автомашингүй байна. | | | Шаамар, Түшиг, Хушаат, Мандал сумын Хэрх, Түнхэл тосгон, Орхонтуул сумын Рашаант тосгоны эрүүл мэндийн байгууллагууд түргэн тусламжийн автомашинтай болсон байна. | | | | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ,  Эрүүл мэндийн газар | |
| 93 | 19 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.19 | | Хүдэр, Мандал сумд, Хэрх, Түнхэл тосгодын эрүүл мэндийн төвийн барилга, барилгын өргөтгөлийг үе шаттайгаар шийдвэрлүүлэх | | Мандал сумын Хэрх тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажил санхүүжилтээс шалтгаалан зогссон. Гүйцэтгэл 80 хувьтай байна. | | | Мандал сумын Хэрх тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажил дууссан байна. | | | | Эмнэлгүүдийн барилга байгууламжийн хүчин чадал сайжирч, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний ээлтэй орчин бүрдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ,  Эрүүл мэндийн газар | |
| 94 | 20 | АЗДҮАХ-ийн 2.1.19 | | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт эрчимт эмчилгээний тасаг нээж, тоног төхөөрөмжөөр хангах | | Эрчимт эмчилгээний тасаг байхгүй. | | | Эрчимт эмчилгээний тасагтай болж багаж тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. | | | | Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Эрүүл мэндийн газар | |
| 95 | 21 | НБХ-ийн санал | | Сүрьеэгийн эмнэлгийг тусгай зориулалтын байртай болгох асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэх | | Сүрьеэгийн тасаг зориулалтын байргүй байна. | | | Сүрьеэгийн эмнэлгийн барилгатай болсон байна. | | | | Иргэдэд үйлчилгээг ойртуулсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Эрүүл мэндийн газар | |
| 96 | 22 | НБХ-ийн санал | | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт “Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх” төслийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | | “Эмнэлгийн бие даасан байдлыг бэхжүүлэх” төслийн бэлтгэл ажил хийгдэж байна. | | | Төсөл хэрэгжсэн байна. | | | | Орон нутагт хүний нөөцийн болон төсөв санхүүгийн зардлаар өөрсдийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан өөрчилж, захиран зарцуулах боломж бүрдэнэ. | | Эрүүл мэндийн газар,  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг | |
| 97 | 23 | Эрүүл мэндийн газрын санал | | Гэмтлийн мэс заслын төрлийг нэмэгдүүлж, гавал тархины мэс засал хийх бэлтгэлийг хангах | | Одоогоор гавал тархины мэс заслыг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт хийдэггүй. | | | Гавал тархины мэс заслыг хүний нөөц тоног төхөөрөмжиндөө тулгуурлан орон нутагт хийх боломж бүрдсэн байна. | | | | Мэс заслыг орон нутагт хийснээр өвчтөнийг цаг алдалгүй оношлох, эмчлэх иргэдийн санхүү хөрөнгийг хэмнэнэ. | | Эрүүл мэндийн газар,  Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг | |
| **2.2. Боловсролын бодлого:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Бүх шатны боловсролын байгууллагуудад сурч боловсрох, хөгжих, ажиллах, амьдрах, эрүүл аюулгүй, ээлтэй орчныг бүрдүүлж, боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 1 | ЗГҮАХ 3.2.2,  АЗДҮАХ-ийн 2.1.1 | | Сүхбаатар, Цагааннуур, Алтанбулаг сумдад тус бүр 150 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг байгуулах, Мандал сумын бүрэн дунд 4-р сургуулийг сургалтын тоног төхөөрөмжөөр хангах | | Сүхбаатар-2, Цагааннуур-1,  Алтанбулаг суманд-1 цэцэрлэг дутмаг байна.  Мандал сумын 4-р сургууль 2017 оны 9-р сард ашиглалтанд орсон бөгөөд тоног төхөөрөмжөөр дутмаг | | | Сүхбаатар, Цагааннуур, Алтанбулаг суманд цэцэрлэг ашиглалтанд орж, 450 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдсан байна. Сургууль тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байна. | | | | Цэцэрлэгийн хүртээмж нэмэгдэж, хүүхэд эрүүл өсч хөгжих нөхцөл сайжирч, сурагчдын суралцах таатай орчин бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 99 | 2 | ЗГҮАМХ 3.2.10  АЗДҮАХ-ийн  2.2.2  НБХ-ийн санал | | Чадварт суурилсан сургалтын үйл ажиллагааг чанаржуулж, чадварлаг багш нарыг урамшуулах бодлого баримтлах | | -Улс, аймгийн олимпиад уралдаанд сурагчдыг амжилттай бэлтгэн оролцуулсан багшийг урамшуулж байгаа.  -ЭЕШ дундаж онооны эрэмбээр 2016 онд 17-р байранд орсон./500-495,3/ | | | Хүү­хэд бүрийг жигд хөгжүү­лэн тодорхой үр дүнд хүрсэн багш нарыг урамшуулсан байна. | | | | Хүүхэд бүр сурах, хөдөлмөрлөх үнэт зүйлсийг эзэмшсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 100 | 3 | БСШУСЯ-ы 2017-2018 оны зорилт, НБХ-ийн санал | | Багш, удирдах ажилтны ёс зүйг сахиулах, хяналт тавих, ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, үр дүнг тооцох | | Аймгийн Засаг дарга, аймгийн Багшийн ёс зүйн хороонд багш, удирдах ажилтны ёс зүйн асуудлаар 2015 онд-6, 2016 онд -3, 2017 онд-6, удаа эцэг эх, хамт олны төлөөллөөс өргөдөл гомдол бичгээр ирүүлсэн байна. | | | Багш, удирдах ажилтны мэргэжлийн нэр хүндийг хамгаалж, ёс зүйн зөрчлийг багасгасан байна. | | | | Суралцагчийн сурч, боловсрох эрхийг дээдэлж, ээлтэй орчин бүрдүүлнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар, Мэргэжлийн Хяналтын Газар, | |
| 101 | 4 | ЗГҮАМХ 3.2.9  АЗДҮАХ-ийн 2.2.2 | | Ерөө бүсийн сургууль, цэцэрлэгийн сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийж, зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулах | | “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам”-ыг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. | | | Сургалтын өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, сургалтын чанарыг дээшлүүлэх арга замыг тодорхойлсон байна. | | | | Хүүхдийн хөгжилд ахиц гарч, сургалтын чанардээшилнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар, Мэргэжлийн Хяналтын Газар, | |
| 102 | 5 | ЗГҮАХ 3.2.6  АЗДҮАХ-ийн 2.2.5 | | Дотуур байрны багш нарыг чадваржуулах, дотуур байрны үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийн үр дүнг тооцох | | 19 дотуур байр “Амралт чөлөөт цагийн төв”ийн эхлэл тавигдсан.  Багш мэргэжилтэй-24, багш бус мэргэжилтэй-2 хүн ажиллаж байна. | | | Дотуур байрны үйл ажиллагаа сайжирсан байна. | | | | Сурагчдын ая тухтай амьдрах, сурч, хөгжих нөхцөл бүрдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар, төсөл хөтөлбөр | |
| 103 | 6 | ЗГҮАХ 3.2.10  АЗДҮАХ-ийн 2.2.9 | | Зарим сургууль, цэцэрлэгийн цахим орчинг сайжруулж, “SMART” буюу ухаалаг сургалтын технологийг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх | | БСШУСЯ, БНСУ-ын Жэжү тусгай мужийн боловсролын газартай энэ чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. | | | Зарим сургууль, цэцэрлэг цахим тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж, 3 сургуульд “Ухаалаг анги” нээгдэн үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна. | | | | Мэдээллийн технологи ашиглаж, сургалтын үйл ажиллагааг сайжруулна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар, төсөл хөтөлбөр | |
| 104 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.10 | | Зарим сургуулиудад байгалийн ухаан, мэдээлэл зүй, технологийн кабинетыг байгуулан хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих сургалтын орчныг бүрдүүлэх | | Аймгийн хэмжээнд  -34 сургууль газар зүйн кабинетгүй,  -23 сургууль физикийн кабинетгүй,  -13 сургууль химийн кабинетгүй,  -20 сургууль биологийн кабинетгүй,  -15 сургууль мэдээлэл зүйн кабинетгүй,  -2 сургууль технологийн кабинетгүй байна. | | | Байгалийн ухаан, мэдээлэл зүйн кабинет байгуулах боломж бүрдүүлж, 2 сургууль технологийн кабинет байгуулсан байна. | | | | Багш сурагчийн сургах сурах үйл байгуулах шаардлагыг хангасан сургалтын орчныг бүрдүүлсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар, төсөл хөтөлбөр | |
| 105 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.11,  2.2.12 | | Бүх сургууль, цэцэрлэгт “Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага болох хөдөлгөөн өрнүүлж, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн ногооны, болон байгалийн ухааны туршилтын талбай, хүлэмжтэй болгох ажлыг 50 хувьд хүргэх | | 8 сургууль, 10 цэцэрлэг ногооны талбайтай,  4 сургууль “Эко сургууль” хүрэл гэрэгэ хүртсэн. | | | 6 сургуулийг “Эко сургууль” болгож, бүх сургууль цэцэрлэгийн ногоон байгууламжаа сайжруулан хүүхдүүд мод, цэцэг, жимс, ногоог тарьж ургуулах, боловсруулах аргад суралцсан байна. | | | | Сурагчдыг амьдрах ухаанд сургаж, эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангана. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 106 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.4 | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг оношлох, нөхөн сэргээх, эмчлэх үйлчилгээг нэвтрүүлэх, багш, эцэг эхийг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах арга зүйд сургах | | 33 сургуульд-291, 22 цэцэрлэгт-56 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд сурч байна.  Сургууль, цэцэрлэгийн 310 багш хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хариуцсан ажиллаж байна. | | | Сургууль, цэцэрлэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурах хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн сургалтын арга зүйгээ сайжруулан сургалтын орчны нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. | | | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн сурах, хөгжих чанарт ахиц гарсан байна. | | Боловсрол соёл урлагийн газар, Эрүүл мэндийн газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар | |
| 107 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.6 | | “Ахмадын зөвлөх үйлчилгээний баг”, сургууль, цэцэрлэгүүдэд, “Зөвлөх баг”-ийг сургуульд ажиллуулан үр дүнг тооцох | | Ахмад багш нарын холбоо, сургууль, цэцэрлэгийн ахмадын зөвлөл ажиллаж байна. | | | “Сэлэнгэ” бүсийн сургууль, цэцэрлэгүүдэд зөвлөн тусалж ажилласан байна. | | | | 3 үеийн залгамж холбоог бэхжүүлэн, залуу багш, удирдах ажилтнуудын ажлын дадлага, туршлага, мэргэжлийн ур чадвар дээшилсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 108 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.13 | | Их, дээд сургуулийн салбар байгуулах санал санаачлагыг дэмжиж, аймагтаа дээд боловсрол эзэмших бүхий л нөхцөл боломжийг судалж хэрэгжүүлэх | | -Их дээд сургуулийн салбар сургууль байгуулах хүсэлт ирээгүй байна.  -Их дээд сургуулиудын мэргэжил сурталчлах сургалтыг зохион байгуулахад хамтран ажиллаж байна. | | | -Салбар сургууль байгуулах асуудлаар судалгаа хийгдэн, хамтран ажиллах хүсэлт ирүүлсэн их дээд сургуультай ажил хэргийн холбоо тогтоосон байна. | | | | Иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн боловсролын үйлчилгээг үзүүлсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 109 | 12 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.8.  НБХ-ийн санал | | ОХУ, БНХАУ, БНСУ, Япон улсуудтай “Багш сурагч солилцоо” хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэх, багш нарыг чадавхижуулах чиглэлээр хамтран ажиллах | | 7 удаагийн сургалтаар 2 сурагч, 16 багш, 13 удирдах ажилтан нийт 31 хүн гадаад улсад мэргэжил дээшлүүлэх, туршлага судлах арга хэмжээнд хамрагдсан байна. | | | Багш, сурагч, удирдах ажилтнуудыг нарыг гадаадын улс орны туршлагатай танилцуулах, урт, богино хугацаагаар мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулах, гадаадаас урт, богино хугацаагаар зөвлөх мэргэжилтэн урьж, ажиллуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна. | | | | Гадаад хамтын ажиллагаа өргөжиж, сургалтын чанарт нөлөөлсөн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол соёл урлагийн газар, | |
| 110 | 13 | АЗДҮАХ-ийн 2.2.7.  НБХ-ийн санал | | “Насанд хүрэгчдийн боловсролын үйлчилгээ”-г үзүүлэх ажлыг чанаржуулах | | -17 сум 3 тосгонд сургууль түшиглэн насан хүрэгчид рүү чиглэсэн 5 чиглэлийн үйл ажиллагааг явуулж байна. | | | -Насанд хүрэгчид зах зээлийн нийгэмд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилго хангагдсан байна. | | | | Төгсөгчид нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэнд нийцсэн байна. | | Боловсрол соёл урлагийн газар, Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар | |
| **2.3 Биеийн тамир, спортын бодлого** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Нийтийн биеийн тамир, спортын хүний нөөц, дэд бүтцийг сайжруулж, үндэсний спортын өв соёлыг уламжлуулан нийтийн хүртээл болгох, иргэдийг хөдөлгөөний хомсдолоос урьдчилан сэргийлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 | | Биеийн тамир, спортын чиглэлээр арга зүйч багш бэлтгэх сургалт зохион байгуулах | | Биеийн тамир, спортын газарт 3 сургалт явагдаж, 69 багш,дасгалжуулагч, арга зүйч хамрагдсан. | | | Биеийн тамир, спортын газар 5 сургалтыг зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 80 хүртэлх багш, арга зүйчдийг сургалтанд хамруулна. | | | | Ажиллагсдын мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэн, биеийн тамир, спортын чиглэлээр иргэдэд хүрэх үйлчилгээ сайжирна. | | Биеийн тамир, спортын газар, Сумдын спорт цогцолбор | |
| 112 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.1 | | Багш, дасгалжуулагчдыг чадваржуулах сургалтанд хамруулах | | Спортын 4 төрлөөр 9 багш, дасгалжуулагчид чадваржуулах сургалтанд хамрагдсан. | | | Спортын 5 төрлөөр 10 хүртэлх багш, дасгалжуулагчдыг чадваржуулах сургалтанд хамруулсан байна. | | | | Багш дасгалжуулагчдын өрсөлдөх чадвар нэмэгдэнэ. | | Биеийн тамир, спортын газар, Монголын спортын холбоод | |
| 113 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.2 | | Алтанбулаг суманд баяр наадмын талбай, зарим сургуулиудад биеийн тамирын талбай байгуулах | | 4 сум баяр наадмын талбайгүй, 6 сургууль биеийн тамирын талбайгүй. | | | 2 суманд баяр наадмын талбай, 3 сургуульд биеийн тамирын талбай байгуулна. | | | | Иргэд болон сурагчид спортоор хичээллэх, бие бялдраа хөгжүүлэх, нийтийн биеийн тамир хөгжил нөхцөл бүрдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар, сумдын ЗДТГ | |
| 114 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.4 | | Сүхбаатар, Мандал болон зарим сумдад бага насны хүүхдийн тоглоомын талбай, хөл бөмбөг, волейбол, сагсан бөмбөг, гүйлтийн задгай талбайг байгуулах | | -11 сумд хүүхдийн тоглоомын талбайгүй,  -11 сумд хөл бөмбөг,  -11 сумд волейбол, сагсан бөмбөг,  -11 сумд гүйлтийн задгай талбайгүй байна. | | | -3 сумд хүүхдийн тоглоомын талбай,  .-2 сумд хөл бөмбөг,  -2 сумд волейбол, сагсан бөмбөг,  -2 сумд гүйлтийн задгай талбайтай болгосон байна. | | | | Хүүхэд залуучууд спортоор байнга хичээллэх, тэмцээн зохион байгуулах, баг тамирчдын бэлтгэл хийх нөхцөлөөр хангагдана. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар | |
| 115 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.5 | | Сургуулиудыг нум, сумаар хангах ажлыг үргэлжлүүлж, өсвөр үе, залуучуудын дунд уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах | | 32 сургуулийг 33 ширхэг хүүхдийн нум, 2769 ширхэг сум, 5580 ширхэг хасаа, насанд хүрэгчдийн 62 ширхэг нум, 87 ширхэг сумаар тус тус хангасан. 06 дугаар сард Өсвөрийн Сурын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан. | | | 3 сургуулийг нум, сумаар хангаж, залуучуудын дунд сурын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. | | | | Үндэсний сурын харвааг хөгжүүлэх орчин бүрдсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар | |
| 116 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.7 | | Тив дэлхий, олон улсын тэмцээнд оролцох эрх авсан тамирчдад дэмжлэг үзүүлэх | | Дэлхийн аварга 1, Ази тивийн аваргаас 4, Олон Улсын тэмцээнээс 9 медаль хүртсэн байна. | | | Дэлхийн болон олон Улсын наадмаас хүртсэн амжилтын тоо нэмэгдэнэ. | | | | Тамирчдад аймаг, орон нутгийнхаа нэрийг дэлхийн тавцанд гаргаж, сурталчлахад дэмжлэг үзүүлж мэргэжлийн тамирчид бэлтгэгдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ | |
| 117 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.8 | | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит цомын төлөөх тэмцээнийг спортын 5-н төрлөөр жил бүр сумдыг хамруулан зохион байгуулах | | Жил бүр аймгийн Засаг даргын нэрэмжит спортын арга хэмжээг зохион байгуулан хэвшээд байна. | | | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэмцээнийг өндөр түвшинд бүх сумдыг хамруулан зохион байгуулсан байна. | | | | Хүн амыг эрүүл аж төрөх зан үйлд сургах ажилд ахиц гаргана. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар | |
| 118 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.8 | | Ахмад тамирчдын болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн спортын тэмцээнийг төрөлжүүлэн зохион байгуулах | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд аймгийн Паралимпийн анхдугаар наадмыг зохион байгуулсан. | | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд жил бүр Паралимпийг зохион байгуулж, хамрах хүрээг тэлсэн байна. | | | | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг спортод татан оролцуулж, нийгэмшүүлэх, мэргэжлийн тамирчин бэлтгэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар | |
| 119 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 2.3.9 | | Хөнгөн атлетикийн кросс гүйлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах | | 2 дахь жилдээ зохион байгуулж, багаараа тэргүүн байр эзэлсэн. | | | Улсын аварга шалдгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулсан байна. | | | | Аймаг, орон нутгаа сурталчилж, биеийн тамир, спортын ахиц гарна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар, Монголын Хөнгөн атлетикийн холбоо | |
| 120 | 10 | НБХ, БТСГ-ын санал | | Усан бассейныг байнгын ажиллагаатай болгож, ард иргэд хүүхэд багачуудыг усан спортоор хичээллүүлэх боломжийг бүрдүүлэх | | Усан бассейн ажил эхлээгүй байна. | | | Усан бассейны ус эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангуулж үйл ажиллагааг эхлүүлсэн байна. | | | | Усан спортоор хичээллэгсэдийн тоо нэмэгдсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар | |
| 121 | 11 | ЗГҮАХ  3.2.54  АЗДҮАХ-ийн 2.3.10 | | Спортын бүрэн дунд сургуульд спортын авьяастай, сонирхолтой хүүхдийг бага наснаас нь сонгон авч, сургалт явуулах, өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдыг бэлтгэх нөхцөл бололцоогоор хангах | | Спортын бүрэн дунд сургуульд 7 сумын 80 хүүхэд сурч, спортын 6 төрлөөр хичээллэж, өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдыг бэлтгэж байна. | | | Спортын бүрэн дунд сургуулийн өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын чансааг нэмэгдүүлж, бэлтгэл хийх нөхцөл бололцоогоор хангасан байна. | | | | Өндөр зэрэгтэй өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдыг бэлтгэж, амжилт тогтмол дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 122 | 12 | ЗГҮАХ  3.2.54  АЗДҮАХ-ийн 2.3.10 | | Спортын төрөлжсөн холбоодын үйл ажиллагааг дэмжих | | Спортын төрөлжсөн 18 холбоод үйл ажиллагаа явуулж байна. | | | Спортын төрөлжсөн холбоодын үйл ажиллагаа жигдэрч, шилдэг тамирчдыг бэлтгэсэн байна. | | | | Өндөр зэрэгтэй тамирчдыг бэлтгэснээр амжилтанд ахиц гарна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар, | |
| 123 | 13 | ЗГҮАХ  3.2.56  АЗДҮАХ-ийн 2.3.11 | | Аймгийн хэмжээнд бүх байгууллагуудад тогтмол цагт биеийн тамирын дасгал байнга хийх ажлыг тогтмолжуулж, хяналт тавьж ажиллах | | Байгууллагуудад дасгал хийх ажил жигд биш байна. | | | Бүх байгууллагуудад биеийн тамирын баг байгуулж, дасгал хөдөлгөөн хийх чиглэл өгч, дасгалыг тогтмолжуулсан байна. | | | | Хүүхэд, томчуудыг эрүүл аж төрөх зан үйлд сургах ажилд ахиц гаргана. | | Аймгийн ЗДТГ,  Биеийн тамир, спортын газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| **2.4. Соёл, урлагийн бодлого** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Үндэсний өв соёлыг хөгжүүлэх, өвлөн уламжлах, сурталчлах, соёл урлагийн аялал жуулчлал,**  **бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 1 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.5 | | Аймаг, сумын номын сангуудын номын фондын баяжилтыг нэмэгдүүлэн, цахим номоор үйлчлэх арга зүйг эзэмшүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах | | 2017 онд Нийтийн номын сан-2, соёлын төвийн-20 номын санд нийт 26 сая төгрөгийн 1780 ширхэг номоор фондын баяжилтыг нэмэгдүүлсэн. | | | Номын фондын баяжилтыг 1хувиар нэмэгдүүлж, цахим номын үйлчилгээг эхлүүлнэ. | | | | Номын фондын баяжилт тогтмолжиж, номын хадгалалт, хамгаалалт сайжирч, элэгдэл хоргодол багасна. Үйлчилгээний чанар сайжирч, хүртээмж дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 125 | 2 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.1 | | Ардын дуу бүжгийн “Сэлэнгийн долгио”, Дуу бүжгийн “Мөнгөн хараа” чуулгуудыг мэргэжлийн уран бүтээлчээр хангах, шинэ уран бүтээл туурвих | | Сэлэнгийн долгио, Мөнгөн хараа чуулгуудад мэргэжлийн найруулагч байхгүй, шинэ уран бүтээл туурвихад найруулагч хөлслөх шаардлага гардаг, мэргэжлийн урлагийн 2 байгууллагын 55 хувь нь мэргэжлийн уран бүтээлч байна. | | | 2-оос доошгүй шинэ уран бүтээл туурвисан байна. Мэргэжлийн ажилтны тоог 2 хувиар нэмэгдүүлнэ. | | | | Уран бүтээлийн чанар сайжирч, уран бүтээлчдийн чадвар нэмэгдэж, шинэ уран бүтээлийн тоо нэмэгдэж, урын сан баяжина. | | Аймгийн ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 126 | 3 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.4 | | Нэгдсэн музей, сумдын орон нутаг судлах танхимын тохижилтыг сайжруулах, үзмэрийн тоог нэмэгдүүлэх, соёлын биет болон биет бус өвийн бүртгэл мэдээллийн санг баяжуулах | | Аймгийн хэмжээнд Нэгдсэн музей-1, сум, тосгоны соёлын төвийн 20 орон нутаг судлах танхим үйл ажиллагаа явуулж түүх соёлын үл хөдлөх 3440 дурсгал, 583 соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчийг бүртгэн баримтжуулсан. | | | Зарим сумын орон нутаг судлах танхимыг тохижуулж, сум орон нутгийн онцлогийг харуулсан үзмэрүүдээр баяжуулж, үзмэр дэглэлт хийгдэж үйл ажиллагаа сайжирна. | | | | Үзэгчдийн хэрэгцээ, таашаалд нийцсэн орчин бүрдэнэ. | | Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 127 | 4 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.1 | | Соёлын төвүүдийн хөгжим, бүжгийн дугуйлангийн нэгдсэн тайлан тоглолтыг аймгийн төвд зохион байгуулах | | Соёлын төвүүдийн дэргэд 20 гаруй төрлийн дугуйлан хичээллэж жилд давхардсан тоогоор 2000 гаруй ардын авьяастан, хүүхэд багачуудын авьяас чадварыг нээн ажиллаж байна. | | | 2-оос доошгүй урлагийн нэгдсэн тоглолтыг зохион байгуулна. | | | | Соёлын ажилтан, ардын авьяастнуудын хамтын ажиллагаа нэмэгдэж, харилцан суралцах боломж нээгдэнэ. | | Боловсол, соёл урлагийн газар | |
| 128 | 5 | ЗГҮАХ 3.2.44  АЗДҮАХ-ийн 2.4.1 | | “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцож ажиллах | | Засгийн газрын 2015 оны 509 тоот тогтоолоор батлагдсан “Соёлын үйлдвэрлэл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Соёл, урлагийн байгууллагуудын удирдлагуудыг БСШУСЯ-ны “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл” сургалтанд хамруулсан. | | | Хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдах ажлын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. | | | | Орон нутаг бүр “Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл” үндэсний хөтөлбөрийн биелэлтийг хангаж ажиллана. | | Аймгийн ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 129 | 6 | ЗГҮАХ 3.2.47  АЗДҮАХ-ийн 2.4.2 | | Уран бүтээлчид, ардын авьяастан, хүүхэд багачуудыг улсын чанартай уралдаан, наадамд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх | | Жилд 3-4 удаагийн улсын арга хэмжээнд 30 гаруй уран бүтээлч, хүүхэд залуучуудыг оролцуулсан. | | | Улсын чанартай уралдаан, тэмцээнд аймгаа төлөөлж оролцогчдын зардлыг орон нутгаас гаргаж дэмжлэг үзүүлнэ. | | | | Уран бүтээлчид, ардын авьяастан, хүүхэд залуучуудын ур чадвар сайжирч, амжилт гаргаж аймаг орон нутгаа сурталчилна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| 130 | 7 | ЗГҮАХ 3.2.47  АЗДҮАХ-ийн 2.4.2 | | Уралдаан, наадам зохион байгуулахад бүх талын дэмжлэг үзүүлэх | | Жилд 4-5 удаагийн урлагийн наадам арга хэмжээг зохион байгуулахад хөрөнгийн дэмжлэг үзүүлсэн. | | | “Бид Сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн наадам, “Өргөн Сэлэнгэ” уран бүтээлийн уралдаан зохион байгуулна. | | | | Хүүхэд багачуудын авьяас нээгдэж, ур чадвар сайжирч, шинэ уран бүтээлийн тоо нэмэгдэж, үзэгчдийн хүртээл болно. | | Аймгийн ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар | |
| **2.5. Гэр бүл, эмэгтэйчүүд, хүүхэд, залуучуудын бодлого** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гэр бүлийн үнэт зүйлсийг бэхжүүлж, төрөлх нутгаараа бахархах, түүх, ёс заншил, уламжлалт соёлоо дээдлэх, амьдралын арга ухаанд сургах замаар өрсөлдөх чадвартай, хөдөлмөрч, хүмүүнлэг иргэнийг төлөвшүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.1 | | Ахмад, залуу гэр бүлийн ордны барилгын засварын ажлыг гүйцээж, залуучуудын хөгжлийн төвийг байгуулан, үйл ажиллагааг эхлүүлэх | | 2007 онд Хүүхдийн ордон, 2011 онд Мандал сумын хүүхдийн ордон, 2015 онд Сайхан суманд Хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн төв байгуулсан боловч санхүүжүүлэлтийн асуудлаас шалтгаалж үйл ажиллагаа явагдахгүй байна. 2017 онд Орхонтуул суманд хүүхэд хөгжлийн төв байгуулагдсан. | | | Ахмад, залуу гэр бүлийн ордныг түшиглэн залуучуудын хөгжлийн төвийг байгуулна. Орхонтуул сумын хүүхэд хөгжлийн төвийн бүтэц, орон тоо, үйл ажиллагааны зардлыг шийдвэрлэнэ. /Ажилчдын цалин 20.271.455  Тогтмол зардал  13.066.940 нийт дүн 33.338.395/ | | | | Залуучуудын хөгжлийн ээлтэй орчин бүрдэж, аймаг орон нутгийн хөгжилд гүйцэтгэх залуучуудын оролцоо, хариуцлага нэмэгдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, | |
| 132 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.1 | | “Бид Сэлэнгийн ирээдүй”, “Жаргалтай гэр бүл”, “Залууст боломж” хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцож ажиллах | | Хөтөлбөрүүдийн 2-р үе шатыг хэрэгжүүлэх. | | | Бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана. | | | | Хүүхдийн хөгжил хамгааллын үйлчилгээний хүртээмж сайжирна.  Ажилгүйдэл багасаж, амьдралын чанарт өөрчлөлт гарна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Боловсрол, соёл урлагийн газар,  Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, | |
| 133 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 2.5.7 | | Зарим сумдад хүүхдийн хөдөлмөр амралтын зусланг байгуулж, мэргэжил арга зүйгээр дэмжин ажиллах | | Эх үүсвэр боломжийг судалсан. | | | Орон нутгийн хүүхдийн 2 зусланг түшиглэн 1 ээлжинд хүүхэд амруулах замаар хөдөлмөр зуслангийн эхлэлийг тавина. | | | | Хүүхдийг хөдөлмөрөөр дамжуулан амьдрах ухаанд сургана. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, | |
| 134 | 4 | НБХ-ийн санал | | Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжилтийг зохион байгуулах | |  | | | Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөртэй болсон байна. | | | | Жендэрийн үзэл баримтлал түүний тэгш байдал болон жендэрийн шударга ёсыг бодит амьдралд хэвшүүлэх талаар иргэд ойлголттой болсон байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Төр төсвийн байгууллагууд | |
| 135 | 5 | АИТХ төлөөлөгчийн санал | | “Хүүхдийг аливаа эрсдлээс хамгаалахад эцэг эхийн хариуцлага оролцоог нэмэгдүүлэх нь” зөвлөгөөн зохион байгуулах | | Насанд хүрээгүй хүүхдийн гэмт хэргийн гаралт 2017 онд нэмэгдэж, 2016 оныхоос өссөн дүнтэй байна. | | | Насанд хүрээгүй хүүхдийн гэмт хэргийн гаралт буурсан байна. | | | | Эцэг эхийн оролцоо нэмэгдэж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарсан байна. | | Боловсрол соёл урлагийн газар,  Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар,  Цагдаагийн газар | |
| **2.6.Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн ур чадвар, мэргэшилтэй ажилтнуудыг бэлтгэх, шинээр ажлын байрбий болгох замаар өрхийн орлогыг нэмэгдүүлнэ.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.1 | | Ажил олгогч орон нутгийн байгууллагуудын ажлын байрны захиалгыг авч, нэгтгэх, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, ажилд зуучлах | | 2017 оны 09-р сарын 20-ны байдлаар аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн 704 ажлын байранд 569 ажил хайгч иргэнийг ажилд зуучиллаа. | | | 1000 иргэн ажилд зуучлагдсан байна. | | | | Ажилтай болсон иргэдийн тоо нэмэгдсэнээр өрхийн орлого дээшилнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, | |
| 137 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.3 | | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажил зохион байгуулж үр дүнг тооцох | | 2017 оны 9 сарын 20-ны байдлаар 1107 иргэн төсөл хөтөлбөрт хамрагдаж нийт хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 37867.0 мянган төгрөгийг зарцуулан шинээр 725 ажлын байр бий болоод байна. Шинээр бий болсон ажлын байрны 344 нь хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, төсөл хөтөлбөр, арга хэмжээний хүрээнд бий болсон байна. | | | 1000 шинэ ажлын байр бий болсон байна. | | | | Иргэдийн өрхийн орлого нэмэгдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, | |
| 138 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.4 | | Аймгийн хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, үр нөлөөг сайжруулах | | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн салбар зөвлөлийг 7-9 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж удирдлага, зохион байгуулалт, арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. | | | Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажлын нөхцөл, эрүүл аюулгүй орчин сургалт сурталчилгаа дээшилнэ. | | | | Зөвлөлийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, | |
| 139 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.5 | | Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтыг аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ судалгаанд тулгуурлан зохион байгуулж, сургалтын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэх ажил зохион байгуулах | | Аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ судалгаанд тулгуурлан 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 70 иргэнийг сургаж 35 иргэнийг байнгын ажлын байранд зуучилсан. Хөдөлмөр эрхлэлтын дэмжих сангаас 9936.0 мянган төгрөг зарцуулсан. | | | Аймгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ судалгаанд тулгуурлан 5 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж 150 иргэн сургалтанд хамрагдсан байна. Үүний 50 хувь нь байнгын ажлын байранд зуучилагдсан байна. | | | | Хөдөлмөрийн зах зээлтэй уялдан элсэгчдийн тоо нэмэгдэнэ. мэргэжилтэй ажилтны ажлын байрны баталгаа хангагдана. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, | |
| 140 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.6 | | Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр жилд 2-оос доошгүй удаа сум, баг бүрт өдөрлөг уулзалтыг зохион байгуулах | | Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд батлагдсан төсөвт багтаан зөвлөгөө мэдээлэл өгөх ахмад мэргэжилтэнүүдийг сум тосгодод хувааж төлөвлөгөө гарган ажиллан эхний 09 дүгээр сарын байдлаар 3 сумын 16 ахмад настан аж ахуй нэгж байгууллагын хүсэлтээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч Хөдөлмөр эрхлэлтыг дэмжих сангаас 4480.0 мянган төгрөгийн урамшууллыг олгоод байна. | | | Ахмад настны зөвлөх үйлчилгээг сум, тосгодод явуулж, өдөрлөг уулзалт зохион байгуулагдсан байна. | | | | Ажлын чанар бүтээмж дээшилж ахмад настны сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, | |
| 141 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.9 | | Байнгын асаргаанд байдаг ахмад настнуудын ар гэрт асаргааны сургалт зохион байгуулах | | Байнгын асаргаанд байгаа 80 ахмад настны асран хамгаалагч нарт Эрүүл мэндийн төвтэй хамтран асаргаа сувилгааны болон сэтгэл санааны тайвшрал олох арга зүйг танилцуулж, Эрүүл мэндийн төвийн эмч сувилагчтай гэрээр нь очиж эмчилгээ сувилгаатай нь танилцан үзлэг хийж, зөвлөгөө өгч ажиллалаа. Сумдад 3-р улиралдаа багтаан байнгын асаргааны сургалтыг зохион байгуулах талаар чиглэл хүргүүлэн ажиллаж байна. | | | Ахмад настнуудыг асарч буй иргэдэд асаргааны сургалтыг зохион байгуулж 80 иргэн хамрагдсан байна. | | | | Ахмад настнуудыг асарч байгаа иргэн асаргаа сувилгааны талаарх мэдлэг, чадвар дээшилсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, | |
| 142 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.12 | | Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэх чиглэлээр дохионы хэлний хэлмэрчдийг бэлтгэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх | | Дохионы хэлний хэлмэрч багш байхгүй | | | 1-2 дохионы хэлний мэргэшсэн хэлмэрчтэй болсон байна. | | | | Сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, Боловсрол соёлын газар | |
| 143 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.13 | | Иргэдийг бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулж, төмс, хүнсний ногоо тариалах ажилд хамруулан дэмжлэг үзүүлэх | | Бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээнд сумдын ядуурлаас гаргах өрхийн гишүүдээс хамруулж хүнсний ногоо тариалахад шаардагдах үр бордоо, тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад зориулж хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас 66000.0 мянган төгрөгийг зарцуулж 132 иргэнийг ажлын байраар хангаснаар, тэдгээр өрхийн орлого тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн. | | | Амьжиргааны түвшин доогуур өрхүүдийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. | | | | Иргэдийн өрхийн орлого нэмэгдэнэ. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, | |
| 144 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.14 | | Зорилтот бүлгийн айл өрхүүдийг олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд амьжиргааг дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх | | Төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг хэлэлцэн зорилтот бүлгийн 6 иргэнийг төсөл хөтөлбөрт хамруулж 3,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг Нийгмийн халамжийн сангаас олгон 6 байнгын ажлын байрыг бий болгон ажиллаж байна. | | | Зорилтот бүлгийн 8 иргэнийг төсөл хөтөлбөрт хамруулж  8-аас доошгүй байнгын ажлын байрыг бий болгоно. | | | | Зорилтот бүлгийн өрхүүдийн амьжиргаа дээшилсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, | |
| 145 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 2.6.15 | | Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, бичил уурхайчдыг сайн дурын даатгалд хамруулах ажлыг эрчимжүүлэх | | 2017 оны 09 дүгээр сарын байдлаар малчид болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч 1312 иргэн шинээр сайн дурын даатгалд хамрагдаж байна. | | | 2018 онд 1800 малчин болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, бичил уурхайчдийг шинээр сайн дурын даатгалд хамруулсан байна. | | | | Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн баталгаа дээшилнэ. | | Сумдын ЗДТГазар  Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, | |
| 146 | 11 | НБХ-ийн санал | | Нийгмийн даатгалын багц хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | 2017 оны 09 дүгээр сарын байдлаар нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, сургалт сурталчилгааг 120 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 5231 иргэн хамрагдсан. | | | Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, сургалт сурталчилгааг 125 удаа зохион байгуулж 6000 иргэнийг хамруулсан байна. | | | | Иргэдийн мэдлэг дээшилж, даатгалд хамрагдах хандлага сайжирна. | | Сумдын ЗДТГазар  Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс, | |
| 147 | 12 | НБХ-ийн санал | | Сант сумын эргэлтийн эмийн санг эмийн үнийн хөнгөлөлттэй үйлчилгээг үзүүлдэг болгох | | Сант суманд эргэлтийн эмийн сан ажилладаг боловчхөнгөлөлтэй эмийн жороор үйлчилгээ үзүүлдэггүй. | | | Сант сумын эргэлтийн эмийн сан хөнгөлөлттэй эмийн жороор үйлчилдэг болсон байна. | | | | Иргэд орон нутагтаа хөнгөлөлттэй эмээр үйлчлүүлэх боломжтой болсноор иргэдийн амьдралд дэмжлэг болно. | | Сумдын ЗДТГазар  Эрүүлмэнд, нийгмийндаатгалынхэлтэс, | |
| **ГУРАВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.Төрийн захиргааны бодлого:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.1 | | “Соёлтой харилцаа-Шуурхай үйлчилгээ” хөдөлгөөнийг өрнүүлж, төрийн албан хаагчдын үйлчилгээний соёл, харилцааны ур чадварыг сайжруулах | | “Соёлтой харилцаа-Шуурхай үйлчилгээ” хөдөлгөөнийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар эхлүүлсэн. | | | Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ур чадвар, ёс зүй, үйлчилгээний шуурхай байдалд ахиц гарна. | | | | Төрийн албан хаагчдын хариуцлага сайжирч, төрийн ажил үйлчилгээний чанар хүртээмж нэмэгдэж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 149 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.1 | | Аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлтэй хамтран аян, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах | | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэд хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын бэлтгэлийг хангаж байна. | | | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аяны хүрээнд өдөрлөг зохион байгуулж, хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийгдэнэ. | | | | Ажлын байран дээрх осол гэмтэл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлж, Төрийн албан хаагчдын ажил үйлчилгээ явуулах орчин нөхцөл сайжирч, сахилга хариуцлага дээшилнэ. | | Төрийн албаны салбар зөвлөл  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын зөвлөл | |
| 150 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.1 | | Төрийн албаны стандартыг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газарт хяналт шалгалт зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | | Төрийн байгууллага болон төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдол, санал гарсаар байна. | | | Хяналт шалгалтын нэгдсэн удирдамж, чиглэл боловсруулан батлуулж, сум байгууллагуудыг бүрэн хамруулсан байна. | | | | Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлага дээшилж, иргэдийн санал гомдлын тоо буурсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ Төрийн албаны салбар зөвлөл | |
| 151 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.5 | | Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтөнд төрийн албаны мерит тогтолцоог хэрэгжүүлж, төрийн албаны мэргэшлийн шалгалт болон удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр нээлттэй, ил тод зохион байгуулах | | Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 тоот тогтоолоор удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 86 тоот тогтоолоор төрийн жинхэнэ албанд анх удаа орох мэргэшлийн шалгалтыг тус тус өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байна. | | | Төрийн албаны сул орон тоог мерит зарчмын дагуу хэрэгжүүлэхээр төсвийн шууд захирагч нарт үүрэг болгож, төрийн жинхэнэ албанд анх удаа орох мэргэшлийн шалгалтыг шаардлага хангасан түвшинд зохион байгуулж, хүний нөөцийн томилгооны зөрчилгүй аймаг болно. | | | | Төрийн байгууллагуудад мерит \карьерийн зарчим\ тогтолцоонд тулгуурласан хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт хэрэгжинэ. | | Аймгийн ЗДТГ, Төрийн албаны салбар зөвлөл | |
| 152 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.2 | | “Ажлын хариуцлага, ажлын цаг ашиглалтыг сайжруулж, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” аймгийн Засаг даргын 05 дугаар албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх | | Албан даалгаврын хэрэгжилт байгууллагуудад харилцан адилгүй байна. | | | Төр нь иргэнээ дээдэлсэн-иргэн нь төрөө хүндэтгэсэн үйлчилгээний соёлыг төлөвшүүлнэ. | | | | Төрийн үйлчилгээ иргэдэд түргэн шуурхай, чирэгдэлгүй хүрч, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 153 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 | | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг аймгийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж холбогдох арга хэмжээг авах | | 2016 онд Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд 7 байгууллагын 47 төрөлд давхардсан тоогоор нийт 29626 иргэнд төрийн үйлчилгээ, сургалт сурталчилгаа үзүүлсэн байна. 2017 оны III улирлын байдлаар 8 байгууллагын 52 төрөлд 21342 иргэнд төрийн үйлчилгээ үзүүлсэн. | | | Үйлчилгээний нэр төрөл нэмэгдэж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | | | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаа тогтворжиж, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 154 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.3 | | Ерөө бүсийн төвд ТҮЦ машин суурилуулах ажлыг холбогдох дээд шатны байгууллагад уламжлах, зарим сумдад мэдээлэл сурталчилгааны самбарыг байрлуулах | | Аймгийн хэмжээнд Сүхбаатар, Мандал, Сайхан суманд ТҮЦ машин ажиллуулж байна. | | | Ерөө бүсийн төв ТҮЦ машинтай болсон байна.  Аймгийн төв Сүхбаатар сум болон хүн ам олноор суурьшсан Мандал, Сайхан сумдад бизнес эрхэлж буй ААН, иргэдийн үйл ажиллагааг сурталчилсан самбарыг бий болгох. | | | | Төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртоно. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 155 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.6 | | “Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал”, “Нийгмийн баталгаа”, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | АИТХ-ын 2005 оны 348 тоот тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгаа” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж, цаашид хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээг тодорхойлж хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан батлуулсан. | | | Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнг тооцож эхэлнэ. | | | | Хөтөлбөрүүдийн зорилго, зорилт хангагдана. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 156 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.7 | | “Үндэсний Чанарын хөтөлбөр”–ийг хэрэгжүүлж, үр дүнг тооцон ажиллах | | МУ-ын Засгийн газрын 2016 оны 344 дүгээр тогтоолоор Үндэсний чанарын хөтөлбөр, Шадар сайдын 119-р тушаалаар Чанарын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдан гарсан. | | | Чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоо хэмжээг нэмэгдүүлж, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдийн стандартын талаарх мэдлэг дээшилнэ. | | | | 2018 онд дэвшүүлсэн зорилтын биелэлт хангагдсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс | |
| 157 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.7 | | Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх санал санаачлага гаргасан төрийн байгууллагыг мэргэшил, арга зүй, зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах | | Аймгийн ЗДТГ, Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс нь 2015 онд Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001:2010 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн. Аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газар нь үйл ажиллагаандаа Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001:2010 стандартыг хэрэгжүүлж байна. Алтанбулаг, Орхонтуул сумдын ЗДТГ нь Чанарын удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхээр хүсэлт гаргаад байна. | | | Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд MNS ISO 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлнэ. | | | | Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд чанарын өөрчлөлт гарч, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 158 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.8 | | Аймаг, сумдын албан ёсны цахим хуудасны мэдээллийн байнгын сайжруулалтыг хийж, тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллах | | Аймгийн 17 сум, 6 тосгонг албан ёсны цахим хуудастай болгож, ашиглалтанд өгсөн боловч үйл ажиллагаа хангалтгүй байна. | | | Албан ёсны цахим хуудасны ашиглалт сайжирч, тогтмолжсон байна. | | | | Мэдээ мэдээллийн хүртээмж нэмэгдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 159 | 12 | АЗДҮАХ-ийн 1.4.13 | | Шилэн кабельгүй сумд, тосгодыг шилэн кабельд холбох ажлын тооцоо судалгааг гарган дээд шатны байгууллагад уламжлах | | Хүдэр, Хушаат сум, Түнхэл, Бугант тосгон шилэн кабельгүй. | | | Судалгаа тооцоо хийгдэж, санал уламжлагдсан байна. | | | | Интернетийн хэрэглээний хүртээмж нэмэгдэж, сум, тосгодын иргэд мэдээллийг түргэн шуурхай авах боломж бүрдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 160 | 13 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.18 | | ОХУ-ын Буриад Улстай хамтран “Эв модны наадам” арга хэмжээг зохион байгуулах | | 2017 онд Хиагтын районд зохион байгуулагдах байсан арга хэмжээ хойшлогдсон. | | | “Эв модны наадам” арга хэмжээнд оролцогчдыг бэлтгэж, зохион байгуулсан байна. | | | | 2 талын хамтын ажиллагааг уламжлалт арга хэмжээгээр бэхжүүлж, талуудын иргэдийн хоорондын харилцаа сайжирна. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 161 | 14 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.19 | | “Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хөрш зэргэлдээ ОХУ-тай харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх | | ОХУ-ын Буриад улстай уламжлалт гадаад хамтын ажиллагаатай ажиллаж байна. | | | Гадаад хамтын ажиллагаа өргөжиж, үр өгөөж нэмэгдэнэ. | | | | Уламжлалт харилцаанаас гадна хамтын ажиллагааны гэрээ хэлэлцээр шинэ түншлэл нэмэгдэж, аймаг, муж, хотуудын соёл урлаг, боловсрол, спорт, эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эдийн засгийн үр нөлөө дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 162 | 15 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.20 | | Зарим улс, хот, муж, Элчин Сайдын Яамд, хөтөлбөрийн газруудаас хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээний үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллах | | Сэлэнгэ аймаг Япон Улсын Шизуоза муж, Тикатай хамтын ажиллагааны гэрээтэй. | | | Хамтын ажиллагааны гэрээ болон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхэлсэн байна. | | | | Гадаад хамтын ажиллагаа шинэ шатанд хүрнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 163 | 16 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.20 | | Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооны үйл ажиллагаанд идэвхи санаачлагатай оролцож, аймаг, орон нутгаа олон улсын түвшинд сурталчилж ажиллах | | Тус холбоонд 2006 онд элсэж, гадаад харилцаа, эдийн засаг, гамшгаас хамгаалах гэх мэт 4 удаагийн арга хэмжээнд жил бүр тогтмол оролцож байна. | | | Олон Улсын түвшинд аймаг орон нутгаа сурталчлах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдэд идэвхитэй оролцоно. | | | | Холбооны худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухааны хамтын ажиллагаа өргөжинө. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 164 | 17 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.21 | | Алтанбулаг дахь хяналт шалгалтын байгууллагуудын чанар хүртээмжийн талаар иргэдээс судалгаа аван үр дүнг тооцож холбогдох дээд шатны байгууллагуудтай хамтарч нэрэмжит шалгалтыг зохион байгуулах | | 2015 онд хил дээр үйл ажиллагаа явуулж буй хяналт шалгалтын байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар иргэдээс санал асуулга авч үр дүнг тооцон 2016-2017 онд Алтанбулаг боомтын тохижилт, гэрэлтүүлэг, камержуулалт, нийтийн бие засах газрыг тус тус шинээр хийсэн. | | | Санал асуулга авч, үр дүнг тооцон, хяналт шалгалтыг зохион байгуулна. | | | | Хилээр зорчиж буй иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 165 | 18 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.21 | | Хил орчмын худалдаа үйлчилгээ явуулах орчин нөхцлийг сайжруулах арга хэмжээг шат дараатай хэрэгжүүлж, хилийн гаднах зам талбайг олон улсын стандартад нийцүүлэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх | | Визгүй зорчдог болсонтой холбогдуулан хилээр зорчих иргэдийн тоо огцом нэмэгдсэн. | | | Хил орчмын худалдаа үйлчилгээ явуулах орчин нөхцлийг сайжирна. | | | | Иргэд зорчигчдод ая тухтай, шуурхай үйлчлэх нөхцөл бүрдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ | |
| 166 | 19 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.22 | | Шатахуун түгээх станцуудын түгээгүүрийг шалган баталгаажуулах иж бүрэн эталон төхөөрөмжөөр тоног-логдсон автомашинтай болох | | Зөвхөн 10 л-ийн эталон төхөөрөмж ашиглан түгээгүүрт баталгаа-жуулалт хийж, шалгалт, тохируулгын явцад хэмжилт бүрийн дараа шатахууныг гараар юүлдэг зэрэг нь стандартын шаардлагыг бүрэн хангахгүй, аюулгүй ажиллагааны шаардлага зөрчдөг. Үйлчилгээний автомашингүйгээс тоног төхөөрөмж тээвэрлэх, ажил үүргээ гүйцэтгэхэд хүндрэлтэй байна. | | | Иж бүрэн мерник бүхий тоноглогдсон автомашин бүхий явуулын лабораторит шалгалт баталгаажуулалт хийдэг болно. | | | | Шатахуун түгээгүүр шалгах аргын стандартын дагуу шалгалт баталгаажуулалт хийгдэж, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангагдана. | | Аймгийн ЗДТГ, СХЗХ | |
| 167 | 20 | ТЗУХ-ийн санал | | Сумд, агентлагийн үйл ажиллагааг нэгтгэн шуурхай болгох үүднээс online хурлыг тогтмолжуулах | | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2015 онд тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан боловч интернетийн хурдаас шалтгаалан холболт хангалтгүй хийгдсэн. | | | Сумд, тосгодын интернетийн хурдыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч, цахим хурал хийгдсэн байна. | | | | Цаг үеийн асуудлаар цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран цахим хурлыг зохион байгуулах боломж бүрдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ, | |
| 168 | 21 | - | | “Тогтвортой амжиргаа-3” төслийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | Тогтвортой амжиргаа 1, 2 төслүүд хэрэгжсэн. | | | Төрийн албан хаагч болон малчид, тариаланчид зэрэг зорилтот бүлгийн иргэдийг чадавхижуулах ажлыг зохион байгуулсан байна. | | | | Иргэд, төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадвар дээшилж, оюуны хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ  Тогтвортой амжиргаа төсөл | |
| **3.1.2.Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын ажил үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 1 | | АЗДҮАХ-ийн 3.1.9 | | Аймгийн цаг үеийн мэдээлэл, ололт, амжилт, брэнд бүтээгдэхүүн, баялаг бүтээгчид, түүх соёлын дурсгалт газар, алдартан гавъяатанг хамруулсан “Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийг гаргаж нийтийн хүртээл болгох | | Аймагт зохион байгуулагдсан томоохон ажил үйлчилгээний талаарх “Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийг 2017 онд 3 дугаар гаргаж нийт 3000 ширхэгийг хэвлэн нийтийн хүртээл болгосон. | | | А4 форматын 100 хуудас бүхий “Өргөн Сэлэнгэ” сэтгүүлийг улирал тутам хэвлэж, иргэдэд мэдээ мэдээллийг тогтмол шуурхай хүргэнэ. | | | | Аймаг, орон нутгийн мэдээ, мэдээлэл, брэнд бүтээгдэхүүн, түүхийн дурсгалт болон аялал жуулчлалын бүс нутгийн талаар, Сэлэнгэ нутгийн алдартан гавьяатнуудыг олон нийтэд таниулан сурталчилна. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 170 | 2 | | АЗДҮАХ-ийн  3.1.9 | | Аймаг, орон нутгийн онцлогийг илтгэсэн “Сэлэнгийн өнгө” тусгай сурвалжлага, цуврал баримтат нэвтрүүлэг, видео киног бэлтгэж нийтийн хүртээл болгох | | Ардын хувьсгалын 96 жил, Сэлэнгэ аймаг байгуулагдсаны 86 жилийн ойн баяр наадмын хүрээнд “Наадмын өнгө” нэртэй 1 нэвтрүүлэг, 1  нийтлэлийг бэлтгэж Монцамэ агентлаг, Нутаг 21 телевизээр нийтийн хүртээл болгосон.  “Намрын өнгө” нэртэй нэвтрүүлэг, нийтлэлийг орон нутгийн 2 телевизтэй хамтран хийж, аймгийн “Ногоочдын зөвлөгөөн”-ий үеэр нийтийн хүртээл болгосон. | | | Төв, орон нутгийн телевизээр орон нутгийн онцлогийг харуулсан сурвалжлага, нэвтрүүлэгийг нийтийн хүртээл болгоно. | | | | Аймгийн дүрс бичлэгийн архивтай болж, иргэд олон нийтийг орон нутгийн мэдээллээр хангана. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 171 | 3 | | АЗДҮАХ-ийн  3.1.14 | | Аймгийн Засаг даргын Нэрэмжит үзлэг, Зөвлөн туслах ажлын хэсгийг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад ажиллуулж, үр дүнг тооцох | | Аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/449 дүгээр захирамжаар төрийн байгууллагуудад “Нэрэмжит үзлэг” болон зөвлөн туслах ажлын хэсгийг ажиллуулж байна. | | | Нутгийн захиргааны байгууллагын 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнг үндэслэн сум, агентлагт аймгийн Засаг даргын “Нэрэмжит үзлэг” зохион байгуулж, “Зөвлөн туслах” ажлын хэсгийг ажилуулсан байна. | | | | Нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаа сайжирч, иргэдийн сэтгэл ханамж нэмэгдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 172 | 4 | | **-** | | “Иргэдээ сонсъё” телевизийн шууд нэвтрүүлгийг зохион байгуулж, иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч, шийдвэрлэх арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох | | “Иргэдээ сонсъё” телевизийн шууд нэвтрүүлэгийг 7 хоног бүр зохион байгуулж нийт 40 байгууллагыг оролцуулсан байна. | | | Иргэдээс ирсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, иргэдийн СӨГ-ыг бүрэн шийдвэрлэх | | | | Төрийн байгууллагууд иргэдэд үйл ажиллагаагаа сурталчлан таниулж, иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шуурхай шийдвэрлэх нөхцөл бүрдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 173 | 5 | | **-** | | Аймгийн “Нээлттэй хаалганы өдөр” арга хэмжээг нийт сум тосгодод зохион байгуулж, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх | | Төрийн 9-15 байгууллага тус арга хэмжээгээр иргэдэд төрийн үйлчилгээг үзүүлж байгаа боловч үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээ, харилцан адилгүй, зарим агентлагаар иргэд багаар үйлчлүүлдэг. | | | Сум, агентлагаас хэрэгцээт төрийн үйлчилгээний талаарх судалгааг авч, төрийн байгууллагуудын цомхон чадварлаг багийг сумдад ажиллуулна. | | | | Иргэдийн хэрэгцээт төрийн үйлчилгээг тодорхойлж, шуурхай газар дээрээс нь хүргэсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 174 | 6 | | АЗДҮАХ-ийн 3.1.11 | | “Түүхийн он дарааллын бичээс” эмхэтгэлийг гаргаж олон нийтийн хүртээл болгох ажлыг үргэлжлүүлэх | | 2013 он хүртэл тус эмхэтгэлийг хийж байгаад тасарсан. | | | Аймгийн нийгэм эдийн засгийн баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, төсвийн гүйцэтгэл, тухайн оны тэмдэглэлт болон онцлох ажлуудыг багтаасан эмхтгэлийг боловсруулж нийтэд хүргэх | | | | Иргэд олон нийтийг орон нутгийн мэдээллээр хангаж, архвивын баримтанд баяжилт хийгдэнэ. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 175 | 7 | | АЗДҮАХ-ийн 3.1.13 | | Төрийн байгууллага, орон нутгийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд дотоод аудитыг зохион байгуулж, зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгах | | Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу аймгийн төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудад дотоод аудит хийх журмын төслийг боловсруулаад байна. | | | 2-оос доошгүй байгууллагад "Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулна. | | | | Байгууллагын ажил үйлчилгээнд чанарын өөрчлөлт гарна. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 176 | 8 | | АЗДҮАХ-ийн 3.1.17 | | Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн “Эрдэс баялаг түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага-3” хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх | | "Орон нутгийн цогц-хөгжил" төслийн хүрээнд талуудад 8 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, талуудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж 5.0 сая төгрөгийн төсөвтэй “Сэлэнгэ дүрэмт хувцас” төслийг хэрэгжүүлсэн. | | | 4 талыг хамруулсан 10-аас доошгүй удаагийн сургалтыг зохион байгуулна.  Аймгийн төв Сүхбаатар сумын угтан авах, үдэн гаргах бүхий Сүхбаатар хаалган дээр Сэлэнгэ бахархал төслийн хүрээнд “Бизнес төв”-ийг бий болгоно. | | | | Иргэд олон нийтийг мэдээ мэдээллээр хангаж, талуудын чадавх сайжирна. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 177 | 9 | | - | | Сэлэнгэ аймгийн нийгэм, эдийн засгийн статистик танилцуулгыг шинэчлэн хэвлүүлж, нийтийн хүртээл болгох | | Аймгийн нийгэм, эдийн засгийн танилцуулгыг 2014 оноос хойш хэвлүүлээгүй болно. | | | Нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар шинэчлэн боловсруулж, нэгтгэнэ. | | | | Иргэд олон нийтийг мэдээ мэдээллээр хангаж, төрийн байгууллагуудын ажил үйлчилгээг сурталчилна. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 178 | 10 | | - | | Аймгийн онцлог, давуу талыг илтгэсэн бэлэг дурсгалын зүйл бэлтгэж, сурталчлах | | Одоогоор төрийн байгууллагуудаас бэлтгэн гаргасан аймгийн онцлог, бусад аймгаас давуу тал бүхий бэлэг дурсгалын зүйл байдаггүй болно. | | | Нэгээс доошгүй бэлэг дурсгалын зүйл бэлтгэж, 1000-аас доошгүй ширхэгийг бэлтгэж гаргана. | | | | Сэлэнгэ аймагт ирж буй гадаад, дотоодын зочид төлөөлөгчид, жуулчдад аймаг, орон нутгаа сурталчилна. | | Аймгийн ЗДТГ |
| 179 | 11 | | - | | Сэлэнгэ аймгийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг шинэчлэн боловсруулж, 4 хэл дээр бэлтгэн нийтийн хүртээл болгох | | Сэлэнгэ аймгийн танилцуулгыг 2014 онд боловсруулж нийтийн хүртээл болгосон. | | | Нийт 1000 ширхэг танилцуулгыг Монгол, Англи, Хятад, Орос хэл дээр тус тус бэлтгэн гаргана. | | | | Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, хүүхэд, залуучуудын аймгийнхаа талаарх мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлнэ. | | Аймгийн ЗДТГ |
| **3.1.3.Гамшиг осол, батлан хамгаалах, хяналт шалгалтын ажил үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.25 | | Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд эрсдэл бүхий сумдын байгаль хамгаалагч, ойн санг гэрээгээр эзэмшигч, ойн нөхөрлөлд цагдаагийн газартай хамтран сургалт зохион байгуулах, урьдчилан сэргийлэх ажлыг хамтран зохион байгуулах | | 2017 онд ой хээрийн түймрийн улмаас их хэмжээний хохирол учирсан. | | | Ой хээрийн түймрийн гаралт багасна. | | | | Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх иргэд, холбогдох албаны хүмүүсийн мэдлэг, мэдээлэл нэмэгдэж, ой хээрийн түймрийн гаралт буурсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ  Онцгой байдлын газар  Аймгийн ЗДТГ,  Цагдаагийн газар | |
| 181 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.25 | | Болзошгүй усны ослоос урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд цагдаагийн байгууллагатай хамтран эргүүл шалгалтыг зохион байгуулах. | | Жил бүр усанд осолдож амь насаа алдах тохиолдол гарсаар байна. | | | Болзошгүй усны ослоос урьдчилан сэргийлэх ажил тогтмолжсон байна. | | | | Усанд осолдож амь насаа алдах эрсдэл буурсан байна. | | Онцгой байдлын газар  Цагдаагийн газар | |
| 182 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.25 | | Хүн, малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдлыг хангаж, малчид, ард иргэдэд сургалт зохион байгуулах. | | 2016, 2017 онд аймгийн хэмжээнд 2 удаагийн хонины цэцэг өвчин гарч, их хэмжээний хохирол учирсан. | | | Иргэд, малчдын малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэл дээшилсэн байна. | | | | Хүн, малын гоц халдварт өвчний гаралт буурсан байна. | | Онцгой байдлын газар  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар | |
| 183 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.24 | | Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог бэхжүүлж, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх мэргэжлийн зөвлөгөө дэмжлэгээр хангах, сургалт зохион байгуулах | | 2017 оны 9 сарын байдлаар төлөвлөгөөт болон зөвлөн туслах үйлчилгээнд 828 байгууллага, аж ахуйн нэгж, 2150 иргэн, албан тушаалтан хамрагдаж хууль тогтоомж, дүрэм журам зөрчин ажиллаж байсан 2 байгууллага, 12 албан тушаалтан, 38 иргэнд нийтдээ 45,052,000 төгрөгний шийтгэврийн арга хэмжээ авч, барагдуулалт 91 хувьтай байна. | | | 2018 онд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд 800 гаруй объектыг хамруулахаар төлөвлөөд байна. | | | | Хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын тоо багасна. | | Мэргэжлийн хяналтын газар | |
| 184 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.24 | | Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн ёс зүйг чанд сахиулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, гүйцэтгэлд нь хяналт тавьж ажиллах | | Жил бүр зохион байгуулдаг аймгийн Нээлттэй хаалганы өдөр арга хэмжээний үеэр иргэдээс авдаг санал асуулгын үр дүнгээр тус байгууллагын ажилтан албан хаагчдын харилцаа, ёс зүйн талаар бухимдалтай байгаа талаар иргэд ихээхэн санал ирүүлдэг. | | | Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийн ёс зүйн хэмжээг мөрдөж, авлига ашиг сонирхлын зөрчилгүй ажиллана. | | | | Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааны талаархи хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | Мэргэжлийн хяналтын газар | |
| 185 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.24 | | Салбарын хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтанд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх | | Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус 861 хяналт шалгалтыг хийсэн. | | | Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа иргэд, олон нийтийн оролцоо нэмэгдэнэ. | | | | Хэрэглэгч төвтэй төрийн үйлчилгээний тогтолцоо бэхжинэ. | | Мэргэжлийн хяналтын газар | |
| 186 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.26 | | “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхний жилийн үр дүнг тайлагнах | | -Сүүлийн 5 жилд цэрэг татлагаар орж буй залуучуудын 40-50 хувь нь боловсрол, эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөөлөгдсөн байна.  Цэрэг татлагаар орж буй залуусын 2,3-3 хувийг бага боловсролтой болон бичиг үсэг үл мэдэгч залуучууд эзэлж байна.  “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжье” аяныг 2017 оны 2-3 дугаар улиралд аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж дүгнэсэн дүнд тулгуурлан хөтөлбөр боловсруулж байна | | | Хугацаат цэргийн албаны татлагын эмч нарын үзлэгээр эрүүл мэндийн шалтгаанаар чөлөөлөгдсөдийн тоог 5-7 хүртэл хувиар бууруулна.  -Бага боловсролтой болон бичиг үсэг үл мэдэгч цэргийн насны заслуучуудын тоог 10 хүртэл хувиар бууруулна. | | | | Цэргийн насны залуучуудын боловсрол, эрүүл мэндийн түвшинд ахиц гарч, цэргийн албанд тэнцэгчид бүгд суурь, бүрэн дунд, тусгай дунд болон дээд боловсролтой болсон байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, Цэргийн штаб, Боловсрол соёл, урлагийн газар, Эрүүл мэндийн газар | |
| 187 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.26 | | Цэргийн дүйцүүлэх албыг сурталчлах, дүйцүүлэх алба хааж байгаа иргэдийг хил хамгаалалт болон хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах | | Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэх хааж буй иргэдийн үүрэг гүйцэтгэл нь орон нутгийн бүтээн байгуулалт, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зэргээр хязгаарлагдаж байна | | | Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байгаа иргэд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс гадна иргэд рүү чиглэсэн сайн үйлсийн аян, хүмүүнлэгийн арга хэмжээнд оролцож, хил хамгаалах туслах хүчинд үүрэг гүйцэтгэнэ. | | | | Иргэд цэргийн дүйцүүлэх албыг зохих журмын дагуу орон нутагтаа биечлэн хааж хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээс гадна хүмүүлэгийн үйл ажиллагаанд оролцож, хил хамгаалах туслах хүчинд үүрэг гүйцэтгэж дэмжлэг үзүүлсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, Цэргийн штаб, Онцгой байдлын газар, аймаг, сумын ХХТХЗ | |
| 188 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.26 | | Цэргийн насны болон өсвөр насны иргэдийн дунд эх оронч үзэл, хүмүүжил олгоход чиглэсэн арга хэмжээ зохион байгуулах | | Хугацаат цэргийн алба хаах насны залуучууд болон ЕБС-ын ахлах ангийнханы дунд эх оронч үзэл, хүмүүжил олгоход чиглэсэн уралдаан тэмцээн, лекц яриа, уулзалт ярилцлага болон бусад арга хэмжээний зохион байгуулалт сумдад жигд бус байна | | | Сумдын хугацаат цэргийн алба хаах насны залуучууд болон бүх ЕБС-ын ахлах ангийнханы дунд эх оронч үзэл, хүмүүжил олгоход чиглэсэн 2-оос доошгүй цэнгээнт уралдаан тэмцээн зохиож, лекц яриа, уулзалт ярилцлага хийж орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд хүргэнэ. | | | | Хугацаат цэргийн алба хаах насны залуучууд болон ЕБС-ын ахлах ангийнханы дунд эх оронч үзэл, хүмүүжил олгоход чиглэсэн арга хэмжээ тогтмолжиж, зохион байгуулсан арга хэмжээг сум, аймгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд цаг тухайд нь сурталчилсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, Цэргийн штаб, БСУГ, сумдын ЕБС | |
| 189 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 3.1.26 | | Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд хугацаат цэргийн алба хааж байгаа дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцах, ар гэрт нь туслалцаа үзүүлэх | | Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэх, хугацаат цэргийн алба хааж байгаа иргэд, тэдний ар гэрийнхэнтэй хамтран ажиллахад чиглэсэн арга хэмжээ тогтмолжсон боловч ар гэрт нь дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаагүй. | | | Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж, хугацаат цэргийн алба хааж байгаа иргэдийн цэргийн албаны байдалтай ар гэрийн төлөөллийг танилцуулж, ар гэрийнхэнд нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ. | | | | Иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн 2-3 арга хэмжээ зохион байгуулж, Зэвсэгт хүчний ....-р ангийн цэргийн албаны байдалтай ар гэрийн төлөөллийг танилцуулж, 3-4 хугацаат цэргийн алба хаагчийн ар гэрт дэмжлэг үзүүлсэн байна | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, Цэргийн штаб | |
| **3.2.*Хүний эрхийг хангах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг шинэлэг арга хэлбэрээр үр дүнтэй хэрэгжүүлж,***  ***хууль, эрх зүйн ажил үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ.*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3.2.1.Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хүний эрхийг хангах, авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажил, үйлчилгээ*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.1 | | Төлбөрийн чадваргүй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийн байр барих газрын асуудлыг шийдвэрлэх | | Сүхбаатар, Мандал суманд хууль зүйн туслалцааны төв ажиллаж байна. Сүхбаатар сум дахь Хууль зүйн туслалцааны төвүүд нь өөрийн гэсэн байргүй. | | | Сүхбаатар суманд Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх төвийн газрын асуудал шийдэгдэж, байр барих боломж нөхцөл бүрдсэн байна. | | | | Иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх боломж нөхцөл сайжирсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХЗТТ | |
| 191 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.2 | | Аймгийн Засаг даргын хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд гаргах шаардлагатай захиргааны хэм хэмжээний актуудыг батлан гаргаж, мөрдүүлэх | | 2017 оны байдлаар аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан 3 хэм хэмжээний акт улсын бүртгэлд бүртгэлтэй байна. | | | Аймгийн Засаг даргын хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд гаргах шаардлагатай хэм хэжээний актуудыг батлан гаргасан байна. | | | | Захиргааны хэм хэмжээний актуудыг батлан, мөрдүүлсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХЭЗХ | |
| 192 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 | | “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчилгүй байгууллага, хамт олон” хөдөлгөөнийг өрнүүлж, сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх | | Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/412 тоот захирамжаар аяныг 2017 оны 10-р сараас эхлүүлж, 2018 оны 10-р сард дуусгахаар төлөвлөсөн. | | | Байгууллагын удирдлагын авлигатай тэмцэх хүсэл зориг, санал санаачлагыг дэмжиж, үр дүнг тооцон, сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлсэн байна. | | | | Байгууллагуудын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал нэмэгдэж, иргэдийн итгэл үнэмшил дээшилсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХЭЗХ | |
| 193 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 | | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомж болон хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд иргэд, олон нийтийн болон мэргэжлийн шинжээчдээр хөндлөнгийн үнэлгээг 3 сум, 2 агентлагт зохион байгуулах | | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтээр сум агентлагуудад хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдэж байгаагүй. | | | Авлигаас урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, хөндлөнгийн хяналттай болсон байна. | | | | Хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдэж, төрийн байгууллагуудын сахилга хариуцлага дээшилсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХЭЗХ, агентлагууд | |
| 194 | 5 | “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх | | 2017 онд хөтөлбөрийг шинээр боловсруулан батлуулсан. | | | Төрийн байгууллагуудын авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд ахиц гарсан байна. | | | | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажил, арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдаж, сахилга хариуцлага дээшилсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, төрийн бүх шатны байгууллагууд | |
| 195 | 6 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.5 | | Нутгийн захиргаа, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах зарчмыг баримталдаг соёлыг төлөвшүүлж, “Хүний эрхийг дээдэлсэн байгууллага, хамт олон”-ыг шалгаруулж урамшуулах | | Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг хэдий ч үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хангах зарчмыг баримталдаг соёлыг төлөвшүүлэх ажил төдийлөн хийгддэггүй. | | | Хүний эрхийг зөрчиж буй зөрчлүүдийг арилгах, аюулгүй байдлыг хангах ажил, арга хэмжээнүүдийг тогтмол зохион байгуулдаг болж, хүний эрхийн ажил үйлчилгээнд ахиц гарсан байна. | | | | Үндсэн хуулиар олгогдсон хүний эрх, эрх чөлөө хангагдах боломж, нөхцлийг бүрдүүлсэн, хүний эрхийг дээдэлсэн байгууллага, хамт олныг шагнаж, урамшуулсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХЭЗХ, Хүний эрхийн үндэсний комиссын салбар | |
| 196 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.13 | | Гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах байрыг Сүхбаатар, Мандал, сумдад байгуулж, ашиглалтанд оруулах | | Аймгийн хэмжээнд хамгаалах байр байхгүй. | | | Сүхбаатар, Мандал, Сайхан сум дахь Цагдаагийн өмчлөлийн холбогдох байруудыг засварлаж хамгаалах байр болгох. | | | | Гэрч хохирогчийн аюулгүй байдал хангагдах боломж нөхцөл бүрдэж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна. | | Аймаг, сумын ЗДТГ, ЦГ, ГБХЗХГ | |
| 197 | 8 | ХЭЗХ-ийн санал | | Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалтыг зохион байгуулах | | Аймгийн хэмжээнд 49 сүм хийд бүртгэлтэй байна. | | | Сүм хийдийн үйл ажиллагаа хууль тогтоомжийн хүрээнд явагдаж буй эсэхийг шалгаж, зөрчлийг арилгуулсан байна. | | | | Улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй сүм хийдүүдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХЭЗХ, АИТХ | |
| **3.2.2.Архив, улсын бүртгэлийн ажил, үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 | | Төрийн архивын сан хөмрөгийг цахим санд шилжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, цахимжуулалтын ажлыг 50 хувьд хүргэх | | Цахимжуулалтын ажил 2016 оны байдлаар 28.0 хувь, 2017 оны байдлаар 42.6 хувьтай байна. Архивын баримт жил бүр тасралтгүй нэмэгдэж байдаг. | | | Лавлагаа мэдээлэлд ихээр ашиглагддаг 17 хөмрөгийг цахим хэлбэрт шилжүүлж, цахимжуулалтын ажлыг 50 хувьд хүргэнэ. | | | | Архивын үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах боломж бүрдэж, нээлттэй, хүртээмжтэй, шуурхай болно. | | ХЭЗХ, Архивын тасаг  Хөмрөг үүсгэгч байгууллагууд | |
| 199 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.6 | | Төрийн архивын байрны зураг төсвийг хийлгэж, газар, байр барих хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэх | | Зориулалтын байргүй, одоогийн байрлаж буй архивын фондод материал нэмж хүлээн авах боломжгүй болсон. | | | Зураг төсөв хийгдэж, газар, хөрөнгийн асуудал шийдэгдсэн байна. | | | | Архивын зориулалтын байртай болох нөхцөл бүрдсэн байна. | | ХЭЗХ,  ХОХБТХ,  Архивын тасаг | |
| 200 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.5 | | Хаягжуулалтын тухай хуулийн дагуу аймгийн хэмжээнд кадастрын зурагт нийцсэн хаягийн бүртгэлийг иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санд тусгаж шинэчлэх | | Мэдээлийн санг баяжуулах шаардлагатай. | | | Кадарстрын зурагт нийцсэн хаягийн бүртгэлийг иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санд оруулан шинэчилсэн байна. | | | | Хаягийн давхардал арилж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирч, төрийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлэх нөхцөл бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  УБХ | |
| 201 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.7 | | Улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллагаар хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, үйл ажиллагааг сайжруулах стратеги боловсруулж, иргэдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх | | Үйл ажиллагаанд нь хөндлөнгийн хяналт хийгдэж байгаагүй. | | | Улсын бүртгэлийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийгдэж, үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөө гарсан байна. | | | | Иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилж, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал хангагдсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  УБХ | |
| 202 | 5 | АЗДҮАХ-ийн  3.2.7 | | Мандал, Сайхан сумдад хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэх | | Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлдэггүй байсан. | | | Улсын бүртгэлийн онлайн мэдээллийн санд түшиглэн Мандал, Сайхан сумдад хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлдэг болсон байна. | | | | Иргэд хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг сумаасаа авдаг болж, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдал хангагдсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  УБХ | |
| 203 | 6 | АЗДҮАХ-ийн  3.2.7 | | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивт галын аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмж, дохиололыг шинээр суурилуулах, архивын шүүгээг нягтаршуулсан шүүгээгээр солих, шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлэх | | Галын аюулгүй байдлын дохиололгүй, архивын нягтаршуулсан шүүгээгүй. | | | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивт галын аюулгүй байдлын болон дохиололыг шинээр суурилуулах, архивын шүүгээг нягтаршуулсан шүүгээгээр солих ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байна. | | | | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивт галын аюулгүй байдал хангагдаж, архивыг нягтаршуулсан шүүгээтэй болгож, архивын материалыг аюулгүй нөхцөлд хадгалах боломж нөхцөл бүрдсэн байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  УБХ | |
| 204 | 7 | АЗДҮАХ-ийн  3.2.7 | | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн архивын цахимжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх | | Цахимжуулалтын ажил 43.0 хувьтай явагдаж байна. | | | Аймгийн хэмжээнд эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт бүрэн шилжүүлсэн байна. | | | | Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлдэг болж, үйлчилгээний шуурхай байдал хангагдсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,  УБХ | |
| **3.2.3.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил, үйлчилгээ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 1 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | | Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгааны ажлыг олон нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулах | | 2017 оны 3-р улирлын байдлаар 23 гэмт хэрэг бүртгэгдэж, өмнөх үеийнхээс 16 хувиар нэмэгдсэн. | | | Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт буурч, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилж, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөл бүрдсэн байна. | | | | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэд, олон нийтэд зориулсан мэдээлэл, сурталчилгааны хүртээмж, чанар сайжирч, иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшилж, иргэд, аж ахуйн нэгжийн ашиг сонирхолд нийцсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ,ЦГ, ГХУСАЗСЗ | |
| 206 | 2 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.11 | | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөний дагуу зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах | | 2017 оны 3-р улирлын байдлаар 27 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс нийт хулгайн гэмт хэргийн 28.9 хувийг эзэлж байна. | | | Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарсан байна. | | | | Гэмт хэргийн илрүүлэлтэд сайнаар нөлөөлж, гэмт хэргийн гаралт буурсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ЦГ | |
| 207 | 3 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | | Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, Цагдаагийн албыг тээврийн хэрэгслийн хурд хэмжигч, согтуурал хэмжигч багажаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх | | Одоогийн байгаа багаж хэрэгсэл хүрэлцээгүй. | | | Шаардлагатай багаж хэрэгслээр хангагдаж, алба хаагчдын үүргээ гүйцэтгэх боломж, нөхцөл бүрдсэн байна. | | | | Гэмт хэргийн илрүүлэлтэд сайнаар нөлөөлж, гэмт хэргийн гаралт буурсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ЦГ | |
| 208 | 4 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | | Сүхбаатар суманд багийн жишиг кабоны байртай болгох асуудлыг судлах, шийдвэрлүүлэх | | Бүх сумдад цагдаагийн кабоны систем нэвтэрсэн багуудад байхгүй. | | | Багуудад цагдаагийн кабоны системийг нэвтрүүлэх асуудал АНУ-ын Элчин Сайдын яаманд хүсэлт тавигдсан байна. | | | | Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээ сайжирч, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд ахиц гарсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ЦГ | |
| 209 | 5 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | | Гудамж талбай, улсын чанартай автозамын телекамерын хяналтын нэгдсэн системийг бий болгох, өргөтгөхөд дэмжлэг үзүүлэх | | Хяналтын нэгдсэн системд холбогдоогүй. | | | Шаардлагатай багаж хэрэгслээр хангагдаж, алба хаагчдын үүргээ гүйцэтгэх нөхцөл боломж бүрдсэн байна. | | | | Гэмт хэргийн илрүүлэлтэд сайнаар нөлөөлж, гэмт хэргийн гаралт буурсан байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, Цагдаагийн газар | |
| 210 | 6 |  | | Цагдаагийн газрын Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийг албаны автомашинтай болгох асуудлыг судалж шийдвэрлэх | | Албаны автомашингүй. | | | Албаны автомашинаар хангагдаж, албан үүргээ гүйцэтгэх нөхцөл боломж бүрдсэн байна. | | | | Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдал хангагдаж, Цагдаагийн алба хаагчийн ажиллах нөхцөл бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, Цагдаагийн газар | |
| 211 | 7 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.4 | | “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”, “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” зэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг нэмэгдүүлэх | | Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр батлагдсан үндэсний болон аймгийн хөтөлбөр хэрэгжиж байсан хэдий ч шинэ төрлийн гэмт хэргийг бууруулах талаар мэдээлэл сурталчилгааны ажил төдийлөн хийгдээгүй. | | | Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт буурч, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилж, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөл бүрдсэн байна. | | | | Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэд, олон нийтэд зориулсан мэдээлэл, сурталчилгааны хүртээмж, чанар сайжирч, иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, ХЭЗХ | |
| 212 | 8 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | | Орон нутагт хийгдэж байгаа Шүүхийн шинжилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон тусгайлан тоноглогдсон автомашинтай болоход дэмжлэг үзүүлэх | | Зориулалтын цогцос тээвэрлэх машингүй. | | | Шүүхийн шинжилгээний албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон тусгай зориулалтын автомашинтай болоход дэмжлэг үзүүлсэн байна. | | | | Тохитой эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах орчин нөхцөл бүрдэж, үйлчилгээний чанарт ахиц гарсан байна. | | ШШАлба | |
| 213 | 9 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | | Хил хамгаалах албыг бэхжүүлэх, орчин нөхцлийг сайжруулах, хилчдийн нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх | | “Нэг баг-нэг агт”, “Нэг аж ахуйн нэгж-нэг мотоцикль” аяныг үргэлжилнэ.  Ажилчдын орон сууц байхгүй. | | | “Нэг баг-нэг агт”, “Нэг аж ахуйн нэгж-нэг мотоцикль” аяныг үргэлжлүүлж, Хилийн ангиуд агт морь, мотоциклоор хангагдаж, 10 айлын орон сууц барихад дэмжлэг үзүүлсэн байна. | | | | Улсын хил хамгаалалтад иргэдийн оролцох оролцоо нэмэгдэж, хил орчмын гэмт хэргийн гаралт буурахад эерэг нөлөө үзүүлж, ажилчдын нийгмийн баталгаа хангагдсан байна. | | Аймгийн ЗДТГ,  Хилийн ангиуд, Сумдын ЗДТГ | |
| 214 | 10 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | | Архидалттай тэмцэх аймгийн хөтөлбөрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах | | 2017 оны 3-р улирлын байдлаар 868 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 167 нь согтуугаар үйлдэгдсэн байна. | | | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг 10-аас доошгүй хувиар бууруулсан байна. | | | | Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэргийн гаралт буурч, иргэдийн аюулгүй тайван орчинд амьдрах нөхцөл бүрдсэн байна. | | Аймаг, сумдын ЗДТГ, Цагдаагийн Газар | |
| 215 | 11 | АЗДҮАХ-ийн 3.2.8 | | Хоригдлыг ажлын байраар хангах, мэргэжлийн дадлага олгох зорилго бүхий мужааны цехтэй болоход дэмжлэг үзүүлэх | | Мужааны цех байхгүй. | | | Орон нутгийн бүтээн байгуулалт, үйлдвэрлэлийн арга хэмжээнд ялтнуудыг татан оролцуулах замаар тэднийг хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангасан байна. | | | | Үйлдвэрлэлийн арга хэмжээнд ялтнуудыг татан оролцуулж хөдөлмөр эрхлэх, цалин хөлс авч, бусдад учруулсан гэм хорын хохирлоо төлөх, ар гэртээ тус нэмэр болох, ажил мэргэжилтэй болох ур чадвар, чадамжтай болсон байна. | | ШШГА | |

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 10 сарын 27 өдөр Дугаар 28 Сүхбаатар сум

**2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “б”, Төсвийн тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн 2016 оны орон нутгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн орлогын гүйцэтгэлийн нийт дүнг70372985921,03 төгрөгөөр, төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн нийт дүнг 70347964610,58 төгрөгөөр тус тус баталсугай.

2.Аймгийн бүх шатны төсвийн эрх захирагчдад санхүү, төсвийн хууль тогтоомж, аудитын дүгнэлт, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг тухай бүр ханган ажиллахыг үүрэг болгосугай**.**

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 10 сарын 27 өдөр Дугаар 29 Сүхбаатар сум

**Аймаг хөгжүүлэх санг татан буулгах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1 “ж”, аймгийн Аудитын газрын 2016 оны дүгнэлтийг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “в”, 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1 “д” заалтууд хүчингүй болсонтой холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 47 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан “Аймаг хөгжүүлэх сан”-г татан буулгасугай.

2.Аймаг хөгжүүлэх сангийн эд хөрөнгийн тооллогыг хийж, дуусгалтын тайлан гаргаж, эд хөрөнгийг шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

3.Аймаг хөгжүүлэх сангийн мөнгөн хөрөнгө болон эд хөрөнгийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 53 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан “Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газарт шилжүүлсүгэй.

4.Аймаг хөгжүүлэх сангийн өр, авлага нь “Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газарт шилжих бөгөөд цаашид өр, авлагыг тус газар хариуцан барагдуулахыг үүрэг болгосугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 10 сарын 27 өдөр Дугаар 30 Сүхбаатар сум

**Санал уламжлах тухай**

Монгол Улсын Тариалангийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.2, 17,4 дэх заалтууд, “Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослон эрхлэх стратегийн бүс нутаг болгон хөгжүүлэх боломж” онол үйлдвэрлэлийн Олон Улсын бага хурлын зөвлөмж, сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын саналыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.“Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрийг эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослон эрхлэх стратегийн бүс нутаг болгох тухай” эрх зүйн орчинг бататган шийдвэрлүүлэх саналыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яаманд уламжилсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 11 сарын 14 өдөр Дугаар 31 Сүхбаатар сум

**Ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай**

Монгол Улсын Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2, Монгол Улсын Хог хаягдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Сүхбаатар, Мандал сумдын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ерөнхий төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

2. Сүхбаатар, Мандал сумдын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтыг сумын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндсэн чиг баримжаа болгон сумдын Засаг дарга нарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон жил бүр үндсэн чиглэлд тусгаж хэрэгжүүлэхийг Сүхбаатар, Мандал сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга нарт даалгасугай.

3. Сүхбаатар, Мандал сумдын агаар, орчны бохирдлыг бууруулах ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг, туслалцаа, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар, Эрүүл мэндийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн

31 дүгээр тогтоолын хавсралт

**СҮХБААТАР, МАНДАЛ СУМДЫН АГААР, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ**

**2018-2020 ОНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилго | | Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг хангасан, дэд бүтцийн байгууламжийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар агаар, орчны бохирдлын эх үүсвэрийг багасгаж, хүн амд амьдрах орчны зөв дадлыг төлөвшүүлэх, эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх | | | | | |
| Үр нөлөө (үр нөлөөний шалгуур үзүүлэлт) | | Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр байгальд ээлтэй инженерийн дэд бүтцийн байгууламжийн чанар, хүртээмжийг сайжруулж, агаар, орчныг бохирдуулагч эх үүсвэрийг багасган дулааны станцаас бусад хэрэглээнд түүхий нүүрсийг хязгаарлаж, агаар, орчныг бохирдлыг бууруулна. | | | | | |
| Зорилт 1. Агаар, орчны чанарыг тодорхойлж, агаарын чанарыг сайжруулах | | | | | | | |
| № | Үйл ажиллагаа | Бүтээгдэхүүн | Шалгуур үзүүлэлт | Хэрэгжилтийг хариуцах байгууллага | Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага | Хэрэгжих хугацаа | Төсөв |
| 1.1 | Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн тооллого явуулж, бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх. | Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн мэдээллийн сан үүсгэх | Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн бүртгэл, мэдээллийн сантай болсон байна. | ЗДТГ  ХОХБТХ | Сумын ЗДТГ  ЦУОШГ | 2018-2020 | Үйл ажиллагааны зардлаар |
| 1.2 | Агаар, орчны чанарын бохирдлын үзүүлэлтийг хэмжих, хяналт тавихад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах. | Өндөр нарийвчлалтай тоног төхөөрөмжөөр хангах мэргэжилтнүүдийг дадлагажуулсан байна. | Агаар, ус, хөрсний нарийвчилсан шинжилгээний тоног төхөөрөмжтэй болсон байна. | АЗДТГ УЦУОШГ, | УЦУОШГ, БОАЖГ | 2018 | 402 500 000 |
| 1.3 | Сумдын агаарын чанарыг сайжруулах бүс тогтоох. | Бүсийн агаарын чанарыг сайжруулах, хяналт тавих журмыг боловсруулах | Бүсийн агаарын бохирдлыг бууруулах журамтай болсон байна. | Сүхбаатар сумын ЗДТГ  АЗДТГ-ХОХБТХ | АЗДТГ,  ХОХБТХ,  УЦУОШГ | 2018-2020 | Үйл ажиллагааны зардлаар |
| 1.4 | Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах. | Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад агаар, орчны бохирдлын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах | Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага агаар, орчны бохирдлын тухай хууль эрх зүйн мэдлэгтэй болсон байна. | АЗДТГ-ХОХБТХ, БОАЖГ | БОАЖГ | 2018-2019 | 6 000 000 |
| 1.5 | “Агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад иргэн таны оролцоо” аян өрнүүлэх | Аяны тухай сурталчилж, олон нийтийг хамруулах | Жилд 2 удаа аяныг зохион байгуулж дүгнэсэн байна. | АЗДТГ-ХОХБТХ, БОАЖГ | АЗДТГ-ХОХБТХ, ЭМГ, ХМА, БОАЖГ, | 2018-2020 | 20 000 000 |
| Зорилт 2. Орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор хог хаягдлын менежментийг сайжруулах | | | | | | | |
| 2.1 | Хог хаягдлын тухай хуулийг олон нийтэд сурталчлах | Олон нийтэд хийгдсэн сурталчилгаа | Иргэд хог хаягдлын тухай хуулийн мэдлэгтэй болсон байна. | ЗДТГ  БОАЖГ | Хэвлэл мэдэллийн алба | 2018-2020 | 6 000 000 |
| 2.2 | Сумдын төвлөрсөн хогийн цэгт байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлэх. | Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээтэй болох. | Хог хаягдлын цэгийн орчин дахь нөлөөлөл тогтоогдсон байна | ЗДТГ  БОАЖГ | Холбогдох мэргэжлийн байгууллага | 2019 | 20 000 000 |
| 2.3 | Хог хаягдлын тоо бүртгэл явуулах, судалгаа гаргах. | Хог хаягдлын тоо бүртгэлийн дүн бий болох | Хог хаягдлын эх үүсвэр үүсэлтийн мэдээлэл бий болно. | Тохижилт үйлчилгээний газар | ЗДТГ  БОАЖГ | 2019 | 10 000 000 |
| 2.4 | Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад хог хаягдлыг ангилан, ялгах, зөв дадал зуршил бий болгох. | Зөв дадал зуршил бий болох. | Дадал зуршил бий болсон байна. | ЗДТГ  БОАЖГ | ЗДТГ  ХОХБТХ | 2018-2020 | 10 000 000 |
| 2.5 | Хогийн түр цэгүүдэд хог хаягдал ангилан ялгадаг сав байршуулах. | Түр цэгүүдэд ижил загвар хийцтэй хогийн сав хийж байршуулах | Стандарт шаардлагад нийцсэн өнгө үзэмжтэй хогийн савтай болсон байна. | ЗДТГ  Тохижилт үйлчилгээний газар | ХОХБХ, БОАЖГ | 2019-2020 | ЖДҮ-ийн  сан |
| 2.6 | Төвлөрсөн хогийн цэг дээр хог хаягдал ялган дахин боловсруулах бага оврын үйлдвэр бий болгох, ногоон ажлын байраар хангах | Хаягдал дахин боловсруулах бага оврын үйлдвэр. | Хог хаягдлыг эргүүлэн ашиглах, ногоон ажлын байр нэмэгдсэн байна. | АЗДТГ-ХОХБТХ, | АЗДТГ-ХОХБТХ  ГХБХБГ | 2019-2020 | Төсөл хөтөлбөрт хандах |
| 2.7 | Ил задгай зориулалтын бус газарт хаясан хур хог хаягдлыг цэвэрлэх зайлуулах, нөхөн сэргээлт хийх. | Цэвэрлэгээ хийж, нөхөн сэргээлт хийх | Хур хог хаягдлын тархац талбай багасана. | Тохижилт үйлчилгээний газар | Сумын ЗДТГ | 2018-2020 | 30 000 000 |
| 2.8 | Сүхбаатар сумын Эмнэлгийн аюултай хог хаягдлыг байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүйгээр төвлөрүүлэн, тээвэрлэж устгах | Эрүүл мэндийн байгууллагын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, | Эмнэлгийн аюултай хог хаягдлыг халдваргүйжүүлэх байртай болно. | ЗДТГ  ЭМГ | ЭМГ | 2018 | Эрүүл мэнд хөгжлийн хөтөлбөр-5 |
| 2.9 | Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд стандартад нийцсэн хогийн савнуудыг байршуулах. | Нийтийн эзэмшлийн талбайн хогийн савтай болох | Нийтийн эзэмшлийн талбайн ил задгай хог хаягдал буурсан байна. | АЗДТГ  ЗДТГ  ТҮГ | БОАЖГ | 2019 | 84 000 000 |
| 2.10 | Мандал, сумын агаар орчныг их хэмжээгээр бохирдуулагч аж ахуйн нэгжийг хотоос гаргах үйл ажиллагааг шат дарайтайгаар шийдвэрлэх | Байгаль орчинд халтай үйлдвэрүүдийг байршуулах газрыг тогтоох | Байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлөлж байгаа үйлдвэрүүдийг шат дарайтайгаар гаргасан байна. | ЗДТГ  ГХБХБГ | БОАЖГ | 2018-2020 | Үйл ажиллагааны зардал |
| 2.11 | Хог хаягдлыг бууруулахад тавих хяналтыг чангатгах, төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хангаж ажиллах | Хяналт шалгалтыг тогтмолжуулах, төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах | Ил задгай хог хаягдал хаях явдал буурна | ЗДТГ | БОАЖГ  ЦГ  МХГ  УЦУОШГ | 2018-2020 | Үйл ажиллагааны зардлаар |
| 2.12 | Ил задгай хог хаясан, агаар орчин, хөрс бохирдуулагчын тухай мэдээллийг иргэдэээс худалдан авах, урамшуулалын тогтолцоог боловсронгуй болгох | Мэдээлэлийг худалдан авах | Үнэн зөв мэдээлэл өгсөн иргэдийг урамшуулах | ЗДТГ | МХГ  БОАЖГ  УЦУОШГ | 2018-2020 | Агаар бохирдуулсны төлбөрийн орлогоос |
| Зорилт 3. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах үйл ажиллагааг ногоон хөгжлийн бодлоготой уялдуулах | | | | | | | |
| 3.1 | Ногоон амьдралын дадал, зуршил бий болгох, орчны бохирдлыг бууруулахад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах. | ТВ нэвтрүүлэг, богино хэмжээний видео шторк, сургалт, сурталчилгаа явуулж иргэдэд мэдээлэл өгөх | Иргэд ногоон амьдралын дадал, хэвшилтэй болсон байна. | АЗДТГ  ХОХБТХ  БОАЖГ | Хэвлэл мэдээллийн алба | 2018-2019 | 10 000 000 |
| 3.2 | “Эко” сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжих байгаль орчноо хамгаалах уламжлалт ёс заншил, байгальд ээлтэй амьдралын дадал зуршлыг хүүхэд залууст төлөвшүүлэх | Эко сургуулиар дамжуулан уламжлалт ёс заншил, байгаль хамгаалах байгальд ээлтэй амьдралын хэв маяг, арга технологи,зөв хандлагатай болсон байх | Эко сургууль нэмэгдсэн байна. | БСУГ | БОАЖГ  ЗДТГ | 2019-2020 | Төсөл хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй |
| 3.3 | Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих | Сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмж худалдаа, засвар үйлчилгээ явуулах цэг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдэнэ. Түүхий нүүрсний хэрэглээг бууруулсан байна. | Аймаг  ЗДТГ  ХОХБТХ | ХОХБТХ, БОАЖГ | 2019-2020 | Хөрөнгийг хувийн хэвшил гаргах |
| 3.4 | Дулааны станцын утааны шүүлтүүрийг шинэчлэх | Төхөөрөмжийг сайжруулах | Утааны төхөөрөмжийг сайжруулснаар бохирдуулагч буурах | ЗДТГ | Дулааны станц | 2019 | 200 000 000 |
| 3.5 | Байгаль орчинд ээлтэй, агаар, орчны бохирдлыг бууруулах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх | Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авах | Байгальд ээлтэй бүтээгдэхүүн нэвтэрсэн байна. | ЗДТГ | БОАЖГ  ХОХБТХ | 2018-2020 | ЖДҮ сан |
| 3.6 | Насжилт ихтэй тээврийн хэрэгслийн тоог бууруулах | Судалгаа гаргах | Автозамын хөдөлгөөнд оролцох насжилт ихтэй авто тээвэр буурсан байна. | ЗДТГ  ХОХБТХ  ЗЦГ | ЗДТГ  ТЗГ  ЗЦГ | 2018-2020 | - |
| 3.7 | Түүхий нүүрсний хэрэглээг бууруулах, айл өрхийг утаагүй зуухаар хангах | Шахмал түлшний үйлдвэрийг дэмжих, түлш орлуулагч ашиглах, утаагүй зуух | Түүхий нүүрсний хэрэглээ буурсан, утаагүй зуухаар айл өрх хангагдсан байна. | ЗДТГ  ХОХБТХ | БОАЖГ | Жил бүр | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| 3.8 | Сүхбаатар, Мандал зэрэг сумдыг шөнийн тоолуурт шилжүүлэх замаар дулааны асуудлыг шийдвэрлэх | Агаар орчны бохирдол буурсан байх | Шөнийн тоолуурт шилжсэн айл өрхийн тоо нэмэгдсэн байна. | АЗДТГ | ЗДТГ | 2018-2020 | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| 3.9 | Аймаг сумын төвийн хатуу хучилтай замыг нэмэгдүүлэх замаар тоосжилт, орчны бохирдлыг бууруулах | Хатуу хучилттай зам нэмэгдүүлэх | Хатуу хучилттай замын хэмжээ нэмэгдэн агаар, орчны бохирдол буурсан байна. | АЗДТГ | ЗДТГ | 2018-2020 | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| 3.10 | Төмөр замын зүтгүүрийн болон суудлын тээврийн хэрэгсэлд агаарт хорт хий бага ялгаруулдаг түлш хэрэглэх | Хорт хий бага ялгаруулдаг түлш ашиглах | Төмөр замын тээврээс агаар орчинд ялгаруулах хаягдал буурна. | АЗДТГ | ЗДТГ | 2018-2020 | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| Зорилт 4. Агаар орчны бохирдлыг бууруулахад ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | | | | | | | |
| 4.1 | Ургамлын бүрхэвчгүй сул шороон хөрс бүхий талбайг зүлэгжүүлж, | Хөрсний доройтол, ургамлын бүрхэвчийн судалгаа | Агаарын тоосжилт багасаж, ногоон байгууламж нэмэгдсэн байна | ЗДТГ | БОАЖГ  ТҮГазар | 2018-2020 | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| 4.2 | Орон сууц, гэр хорооллын нийтийн эзэмшлийн талбайд зураг төслийн дагуу бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах | Нийтийн эзэмшлийн талбайг цэцэрлэгжүүлэх зураг төсөл хийгдэх | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан байна. | ЗДТГ | БОАЖГ  Ойн анги | 2020 | Ногоон хөгжлийн бодлогыг тусган хэрэгжүүлэх |
| 4.3 | Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын мод тарих санал санаачилгыг дэмжих, эко орчин бүрдүүлсэн айл өрх, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг жил бүр шалгаруулж шагнаж урамшуулах | Гэр бүл, хамт олны нэрэмжит төгөл  /Мод тарих өдөрлөг, ойн баяр тэмдэглэлт өдрийн төгөл/  Эко орчин бүрдүүлсэн айл өрх, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага | Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын мод тарих идэвх санаачлага нэмэгдэж, эко орчин бүрдүүлсэн айл өрх албаны байгуулагын тоо нэмэгдэж, ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдсэн байна. | ЗДТГ | БОАЖГ  Ойн анги  ТҮГ | Жил бүр хэрэгжүүлэх | 10 000 000 |
| 4.4 | Сургууль, цэцэрлэгийн барилгад ногоон барилга, байгууламжийн стандартыг нэвтрүүлэх | Ногоон барилга байгууламж бүхий цэцэрлэг сургуулийг нэмэгдүүлэх | Эрчим хүчний хэмнэлттэй, бага өртөгтэй, бага засвар, үйлчилгээ шаардагддаг барилга байгууламж нэмэгдсэн байна. | БОАЖГ | ЗДТГ  ХОХБТХ  Хувийн хэвшил | Жил бүр | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| 4.5 | Барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах | Дулааны алдагдалгүй болгох | Түлш, эрчим хүчний хэрэглээ буурсан байна. | ЗДТГ | Хувийн хэвшил | 2018-2020 | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| 4.6 | Гэр хорооллын өрхүүдэд био жорлонг нэвтрүүлэх | Био жорлонгийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх | Баг бүрт Био ариун цэврийн байгууламжтай жишиг гудамж бий болно. | ХОХБТХ БОАЖГ | ЗДТГ | 2018-2020 | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| 4.7 | Сумын төвийн ердийн галлагаатай өрх, аж ахуйн нэгжүүдийг төвлөрсөн халаалтанд холбогдох | Төвлөрсөн дулааны шугаманд холбогдох боломжтой хэрэглэгчдийн судалгаа гаргах, дулаан хангамжийн дэд сүлжээг бий болгох төсөл, | Агаар бохирдуулах суурин эх үүсвэрийн тоо буурсан байна. | ЗДТГ | ХОХБТ | 2018-2020 | Бодлогоор шийдвэрлэх |
| 4.8 | “Автомашингүй өдөр” арга хэмжээ зохион байгуулах | Автомашингүй өдрийн уриалга, удирдамж, хөтөлбөр гаргах, олон нийтэд сурталчлах | Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх хангагдана. | ЗДТГ  ЭМГ  БТСГ | БОАЖГ  ЗДТГ  ТББ | Жил бүр | Үйл ажиллагааны зардлаар |
| 4.9 | Сүхбаатар, Мандал сумын хатуу хучилтай замын дагуух ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх | Хатуу хучилттай зам дагуух ногоон байгууламж | Зам дагуух ногоон байгууламж нэмэгдсэн байна | АЗДТГ | ТҮГ | 2018-2020 | Бодлогоор шийдвэрлэх |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 11 сарын 14 өдөр Дугаар 32 Сүхбаатар сум

**Хөтөлбөр батлах тухай**

Монгол Улсын Засгийн газраас зарласан “Мах, сүүний анхдугаар аян“, “Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хослон эрхлэх стратегийн бүс нутаг болгон хөгжүүлэх боломж” онол үйлдвэрлэлийн Олон Улсын бага хурлын зөвлөмж, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй” аймгийн хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж малчи, иргэд, олон нийтийн оролцоог идэвхжүүлэх эрчимжсэн үхрийн аж ахуй эрхлэх арга зүй, мэдээллээр иргэдийг хангах,сургалт, өдөрлөгийг өргөн хэлбэрээр зохион байгуулахыг бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарг, сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.

3.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, шаардлагатай зардлыг төсөвлөн батлуулж, биелэлтийн явцыг жил бүр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж байхыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний

өдрийн 32 дугаар тогтоолын хавсралт

**“ЭРЧИМЖСЭН ҮХРИЙН АЖ АХУЙ” АЙМГИЙН**

**ХӨТӨЛБӨР**

**Үхрийн аж ахуйн өнөөгийн байдал.**

Монгол оронд үржүүлж ирсэн таван хошуу малын дотроос хамгийн таваарлаг нь үхэр сүрэг юм. Үхэр сүрэг нь байгаль орчинд ээлтэй, таван хошуу малын дотор ашиг шим өндөртэй мал гэж манай эрт үеэс маллаж ирсэн уламжлалтай.

Сүүлийн 10 гаруй жилд өндөр ашиг шимт цэвэр, эрлийз малыг өсгөн үржүүлэх талаар аймгийн хэмжээнд багагүй ахиц, дэвшил гарч байна.

Сэлэнгэ аймаг нь 1990 онд Алтанбулаг, Зүүнхараа, Баруунхараа, Номгон, Найрамдал, Бургалтай зэрэг САА-д саалийн механикжсан фермд сүүний болон хосолмол ашиг шимт талын улаан, хар тарлан, симменталь үүлдрийн цэвэр,эрлийз 3.6 мянган толгой үнээг эрчимжсэн технологиор маллан жилд нэг үнээнээс дунджаар 3,8 хувийн тослогтой 2500 л сүү сааж улсын төвлөрсөн хэрэгцээнд 7.5-8.9 сая литр сүү нийлүүлж, эрчимжсэн аргаар 1000-5000 үхэр бордох 8 талбайг Алтанбулаг, Түшиг, Сайхан, Орхонтуул, Хүдэр зэрэг сумдад байгуулж төв суурин газрын хүн амын махны хэрэгцээнд болон экспортод гаргадаг байсан.

2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр аймгийн хэмжээнд 1.599.750 толгой мал тооллуулсанаас 0,03 хувь нь тэмээ, 5.8 хувь нь адуу, 14.0 хувь нь үхэр, 46,2 хувь нь хонь, 33.3 хувийг ямаа тус тус эзэлж байна.

Үүнээс үхрийн тоо толгой 2016 онд 24,3 мянган толгойд хүрч 2008 оныхоос 66,1 хувиар буюу 90,2 мянган толгойгоор өссөн.

Дээрхи тооллогын дүнгээр 9837 өрх мал тооллуулсанаас 94,4 хувь нь үхэртэй байгаагийн 15 өрх 200-303 үхэртэй, 159 өрх 100-199 үхэртэй, 835 өрх 50-99 үхэртэй, 1398 өрх 30-49 үхэртэй, 3770 өрх 10-29 үхэртэй, 3110 өрх 1-9 хүртэл үхэртэй байна. Мөн 42 ААН-д 11175 үхэр тооллогдсоноос 6610 үхэртэй нэг ААН, 200-570 үхэртэй 7, 100-199 үхэртэй 8, 50-99 үхэртэй 5, 10-49 үхэртэй 21 аж ахуйн нэгж, байгууллага байна.

Аймгийн хэмжээнд 2016 оны байдлаар 12,2 мянган толгой цэвэр үүлдрийн, 55,2 мянган толгой эрлийз үхэр үржүүлж байгаагаас 4,0 мянган толгой сүүний чиглэлийн Хар тарлан, Талын улаан, Голштейн үүлдрийн 6,8 мянган толгой, Алатау, Симменталь зэрэг мах-сүүний чиглэлийн үхэр, 45,2 мянган толгой, хар, улаан Ангус, Сэлэнгэ, Казакын цагаан толгойт, Лимузин, Халимаг зэрэг арвин ашиг шимт үүлдрийн үхэр эзэлж байна. Үхэр сүргийн тоо толгойгоор Мандал сум 32,6 мянга, Орхонтуул 19,5 мянга, Баянгол 18,2 мянга, Баруунбүрэн 16,8 мянга, Цагааннуур 14,5 мянган толгойгоор тэргүүлж байгаа бол хамгийн бага буюу Түшиг 5,0 мянга, Сүхбаатар 5,2 мянга, Хүдэр 7,4 мянган толгой үхэртэй байна. Үхрийн аж ахуйгаас жилдээ 38,2 сая литр сүү, 6,4 мянган тн мах, 40,0 мянган ширхэг арьс шир бэлтгэж байгаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээс бэлтгэсэн сүүний 100 хувийг, махны 48,6 хувь , арьс, ширний 12 хувийг тус тус эзэлж байна.

**“Эрчимсэн үхрийн аж ахуй” боловсруулах шаардлага, үндэслэл**

**Нэг.** Энэхүү хөтөлбөр нь Монгол Улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд “Мах, сүүний анхдугаар аян”-ыг хэрэгжүүлэх, хүн амын эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн мах, сүүний хангамжийг нэмэгдүүлэх, үхрийн фермерийн жишиг загвар аж ахуйг тэргүүн ээлжинд байгуулж, өргөжүүлэх замаар хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Монгол орны хойд бүсэд оршдог тариалангийн бүс нутаг билээ. Сүүлийн жилүүдэд мал тоо толгой ихээр нэмэгдэж байгаагаас тариаланч малчид хоёрын зөрчилдөөн төдийгүй малчид хоорондоо бэлчээр, хадлангийн талбайн маргаан ихээр гарч байна. Тариалангийн талбай болон бэлчээрийн талбай ойн экосистем бүхэлдээ цөлжилтөнд өртөх бас нэгэн хүчин зүйлс болоод байна.

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн бүс нутагт үхэр сүрэг нь газар тариалан-мал аж ахуйг хослуулан хөгжүүлэхэд хамгийн тохиромжтой бөгөөд тариалангийн талбайн 20-иос доошгүй хувьд тэжээлийн ургамлын сэлгээ оруулж, шимт чанартай, идэмж сайтай тэжээлээр үхэр сүргийг хангаж, мах сүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээг тогтвортой өсгөн эх орны дотоодын хэрэгцээний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх төдийгүй, газар нутгийн зохистой байршилд тулгуурлан үхрийн мах, сүү экспортлох давуу талыг бий болгож байна.

Сэлэнгэ аймаг нь үхэр сүргийн тоо толгой хэмжээ, үүлдэрлэг байдлын чанараар улсын хэмжээнд тэргүүлдэг бөгөөд нийт сүрэгт үхэр сүргийн эзлэх хувийн жин улсын дунджаас 7.4-8 хувиар илүү байдаг.

Нөгөө талаар манай орны нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, хүн амын суурьшил зэрэгтэй уялдуулан үхрийн махны дотоодын болон гадаад зах зээл дэхь эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж, үнийн хувьд ч бусад малын махнаас 20-25 хувиар өндөр, 90-ээс доошгүй хоногоор бордох замаар нойтон махны хэрэгцээг жилийн турш хангах арга барилд малчдыг сургах шаардлага гарч байна.

ОХУ-ын зүгээс Монгол улсаас зөвхөн үхрийн мах авах шаардлага тавьдаг тул Сэлэнгэ аймаг үхрийн тоо толгойг одоогийнхоос 200,0 хүртэл мянган толгойгоор нэмэгдүүлж, дотоодын хэрэгцээгээ хангаж, улмаар мах экспортлох нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс “Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй хөтөлбөр”-ийг боловсруулж байна.

**Хоёр. Сэлэнгэ аймгийн үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэх онцлог, давуу тал**

/SWOT шинжилгээ/

|  |  |
| --- | --- |
| **Дотоод орчин** | |
| **Давуу тал** | **Сул тал** |
| Зам харилцаа, дэд бүтэц сайн хөгжсөн | Хүн ам, мал сүргийн шилжилт хөдөлгөөн ихтэй учраас бэлчээрийн хосдол бий болж байна. |
| Эрдэнэт, Дархан, Улаанбаатар зэрэг хүн амын төвлөрөл ихтэй хот суурингуудтай ойр дөт байршилтай | МАА, газар тариалангийн салбарууд тус тус тусдаа үйл ажиллагаа явуулдаг учраас хоорондын зөрчил маш их |
| Өндөр уулын болон ойт хээрийн бүсийн бэлчээр, усны зохистой нөөц бүхий бүс нутагт байршдаг | Мал сүргийн төрөл хоорондын болон нас, хүйс хоорондын зохистой бүтэц алдагдсан |
| Сэлэнгэ, Орхон, Ерөө, Хараа зэрэг монгол орны томоохон голуудын бэлчир нутаг үхрийн аж ахуй эрхлэхэд тохиромжтой | Малын тэжээлийн ургамал тариалах, малын тэжээл үйлдвэрлэх ажил харьцангуй бага |
| Монголын газар тариалангийн гол бүс нутаг учраас үхрийн аж ахуйн тэжээлийн нөөц боломж ихтэй | Малын үүлдэрлэг байдал алдагдсан, үржлийн ажил эмх замбараагүй явагддаг |
| Мал аж ахуйн чиглэлийн хамгийн дэвшилттэй хөдөлмөр зохион байгуулалтын хэлбэр болох мал аж ахуй-газар тариаланг хослуулан хөгжүүлэх боломжтой | Үхэр бордох үйл ажиллагаа нь ихээхэн хөрөнгө шаардагддаг тул хөрөнгө мөнгөний бэрхшээл гарч болзошгүй. |
| Сүүний болон махны чиглэлийн дэлхийд алдартай үүлдэрлэг үхэр үржүүлдэг “Гацуурт”, “Макс агро”, “Шимт бүрэн”, “Алтан тариа” зэрэг эрчимжсэн технологи бүхий аж ахуйн нэгжүүд тус бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг | Мал нядлах цехийн хангамж Сүхбаатар суманд байдаг ч тоног төхөөрөмж хангалтгүй, Мандалаас бусад сумдад байхгүй. |
| ОХУ, БНХАУ-ыг холбосон, авто болон төмөр зам дайран өнгөрдөг, энэ нь баруун европын орнуудтай харилцах боломжийг бүрдүүлдэг | Уур амьсгалын өөрчлөлт эрчимтэй явагдаж, өвлийн улиралд цас их унаж, хүйтэрдэг учраас бэлчээрийн мал аж ахуйд эрсдэлтэй |

**Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт**

1.1.Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын заалтыг үндэслэн эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг зохистой хослон хөгжүүлж, цаашдаа хөдөө аж ахуйн цогцолбор үйлдвэрлэлийн хэв шинжийг нутагшуулан төлөвшүүлэх замаар олон улсын жишигт нийцсэн,зах зээлийн эрэлт хэрэгцээний шаардлагыг хангахуйц чанар сайтай үхрийн мах, сүүн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн, дотоодын хэрэглээний нийлүүлэлтийг сайжруулж, хил залгаа орнуудад эксортолж, малчид, мал бүхий иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд хөтөлбөрийн туйлын зорилго оршино.

**1.2. Хөтөлбөрийн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилт дэвшүүлж байна:**

**1.2.1.**Эрчимжсэн үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэх эрх зүй, эдийн засгийн орчинг сайжруулах,

**1.2.2.**Эрчимжсэн үхрийн аж ахуйг бүсчилэн хөгжүүлэх, загвар нэгж бий болгож өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

**1.2.3.** Эрчимжсэн мал аж ахуйг эрхлэх чадавхийг дээшлүүлж, борлуулалтыг дэмжих.

**1.2.4.** Шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх, өндөр ашиг шимт мал, амьтан, тэдгээрийн үр, хөврөл үр гадаадаас авах, үржлийн материал солилцох, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах

**1.2.5.** Малын төрөл, ашиг шимийн чиглэлд тохирсон уургийн агууламж өндөртэй тэжээлээр хангах

**1.2.6.** Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийг хоршин ажиллахыг дэмжих

**Хоёр. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа**

**2.1.Эрчимжсэн үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэх хөтөлбөр нь дараахь үе шаттай байна:**

2.1.1. Нэгдүгээр үе шат–2017-2020 он: Эрчимжсэн сүүний үхрийн аж ахуйг суурин газрын төвүүдийг түшиглэн байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;

2.1.2. Хоёрдугаар үе шат–2021-2025 он: Бүсийн тулгуур төвүүдийн бэлчээр, усан хангамж, таримал тэжээлийн нөөцийг түшиглэн махны үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг өргөжүүлэх, шинээр бий болгох талаар гарч буй малчин өрх, аж ахуйн нэгжийн санаачлагыг дэмжиж, урамшуулах эдийн засаг, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох

**Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**

**3.1. Хөтөлбөрийн 1.2.1-д дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:**

3.1.1. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн мөрдөж ажиллах үлгэрчилсэн баримт бичгийг боловсруулах

3.1.2. Эрчимжсэн мал аж ахуй шинээр эрхлэгчдийг эхний 3 жилд орлогын албан татвараас чөлөөлөх асуудлыг судлан боловсруулах

3.1.3. Сум бүр эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх бүс нутгийг нарийвчлан тогтоож, мөрдөх

3.1.4. Сүү, махны чиглэлийн төрөлжсөн фермерийн аж ахуй байгуулах төслийг сонгон шалгаруулж, тэргүүн ээлжинд дэмжлэг үзүүлэх

3.1.5. Арвин ашиг шимт мал, амьтдыг үржлийн чиглэлээр өсгөн бойжуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжид хамтарсан төсөл хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

3.1.6. Өсвөр мал бордох чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжийг дэмжих

3.1.7. Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн боловсруулах жижиг, дунд үйлдвэрийг шинээр байгуулах болон хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх.

**3.2.** **Хөтөлбөрийн 1.2.2-т дэвшүүлсэн зорилтуудын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:**

3.2.1. Сүү, махны үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг орон нутгийн төвийн ойролцоо одоо үржүүлж байгаа цэвэр болон эрлийз үхрийн аж ахуйг өргөтгөх, шинээр байгуулах

3.2.2. Махны, Сүүний, Сүү-махны үхрийн цөм сүргийн загвар аж ахуйн нэгжийг сум бүрт 20-оос доошгүй үнээтэйгээр байгуулах. Тус нэгж нь бусад мал бүхий иргэдийг баталгаажсан, үржлийн насны бух, гунжаар хангах

3.2.3. Цөм сүргийн малд жил бүр үзлэг ангилалт хийж, гарваль, ашиг шимийн үзүүлэлтээр бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлж, бүртгэлийг үндэслэн зах зээлд худалдан борлуулах эрх олгох

3.2.4 Сум бүрт суурин, хагас суурин мал маллагааны жишиг аж ахуйн нэгжийг байгуулах иргэн, аж ахуйн нэгжийн санал санаачлагыг бодитойгоор дэмжих

**3.3. Хөтөлбөрийн 1.2.3-т дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:**

3.3.1. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн бизнесийн болон технологийн мэдлэг чадвар дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах:

**а/.** Хөдөө аж ахуйн чиглэлийн их, дээд сургуулиудад МАА-н чиглэлийн боловсон хүчнийг бакалаврын сургалтаар бэлтгэж хөдөө аж ахуйн мэргэшсэн хүний нөөцийг бий болгох

**б/.** Малыг эрүүлжүүлэх, мал эмнэлэгийн тусламж, үйлчилгээг ойртуулах, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

**в/.** Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх ач холбогдлыг иргэдэд сурталчлах;

**г/.** ОХУ-ын Сибирийн бус нутагт үхрийн аж ахуйн чиглэлээр туршлага судлах сургалтад хамруулахад дэмжлэг үзүүлэх

**д/.** Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид болон сонирхогчдод тусгай хөтөлбөрөөр сургалт, үзүүлэх сургалтыг төрийн болон төрийн бус байгууллагтай хамтран зохион байгуулах

**е/.** Зүүнбүрэн, Хушаат, Цагааннуур сумдыг үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг түшиглэн сургалт, дадлагын баазыг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

**ё/.** “Мал нядлах үйлдвэр, аюулын дүн шинжилгээ ба эгзгийг хянах цэг” стандартын дагуу мая нядлах, савлах цэгийг бий болгож, Мандал, Сүхбаатар сумдад махны зориулалтын агуулахыг барьж байгуулах

**ж/.** MNS 2456:2009 “Мах махан бүтээгдэхүүн, үхрийн хэсэглэж, ангилсан мах, ерөнхий шаардлага”, MNS 2457:2009 “ Мах махан бүтээгдэхүүн, хонь ямааны хэсэглэж, ангилсан мах, ерөнхий шаардлага”-уудыг хэрэгжүүлэх замаар борлуулалтыг дэмжих

**3.4. Хөтөлбөрийн 1.2.4-т дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:**

а/ Цөм сүргийн малд зохиомол хээлтүүлэг хийх, үр, хөврөл үр шилжүүлэн суулгах зэргээр өсвөр мал бойжуулан борлуулах ажлыг дэмжих

б/ Өндөр ашиг шимт үржлийн мал импортлох

в/ Таримал тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр судалгаа, туршилтын ажлыг явуулах

д/ Үржлийн малын үзэсгэлэн, үнэ хаялцуулах худалдаа, эрчимжсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, технологийн үзэсгэлэнг зохион байгуулах

е/. Жил бүр эрчимжсэн аж ахуйн өдөрлөгийг зохион байгуулах, ололт амжилтыг урамшуулах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах.

**3.5. Хөтөлбөрийн 1.2.5-т дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:**

а/ Үхрийн эрчимжсэн аж ахуйг тэжээлээр хангахад шаардагдах тариалангийн талбай, бэлчээр, хадлангийн газрыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн эзэмшүүлэх

б/ Тариалангийн сэлгээнд нэг ба олон наст, үет, вандуй зэрэг буурцагт тэжээлийн ургамал оруулах замаар ногоон тэжээлээр хөнгөлттэй нөхцлөөр хангах

в/ Эдэлбэр газрыг хашиж хамгаалах, хөрсний үржил шимийг сэргээх, усан сан, усалгааны шуудуу барих, шинээр худаг, уст цэг гаргахад дэмжлэг үзүүлэх

**3.6.** **Хөтөлбөрийн 1.2.6-д дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:**

а/ Махны төрөлжсөн аж ахуй эрхлэгчид мах боловсруулах үйлдвэрлэгчтэй хоршин ажиллах

б/ Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид хоршин бэлчээр сайжруулах, тэжээл бэлтгэх, бүтээгдэхүүнээ борлуулах зэрэг үйл ажиллагааг өргөжүүлэх

в/ Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчид салбарын төрийн бус байгууллага болон мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллах.

**Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалт.**

4.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хангаж удирдлага, арга зүйгээр хангаж, аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, сумдын Засаг даргын Тамгын газар хэрэгжүүлнэ

4.2. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохицуулах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл болон төрийн бус байгууллага Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дэргэд байж болно.

4.3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны болон төрийн бус байгууллагыг оролцуулж болно

**Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр, санхүүжилт**

5. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараах хөрөнгийн эх үүсвэрийг ашиглана:

5.1. Улсын болон орон нутгийн төсөв

5.2. Тухайн иргэн, аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгө

5.3. Олон Улсын байгууллагын хөнгөлөлттэй зээл, тусламж, хөрөнгө оруулалт;

5.5. Бэлчээрийн доройтлыг бууруулахаар төлсөн төлбөрийн эх үүсвэр

**Зургаа. Хөтөлбөрийн үр дүнг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт**

Хөтөлбөрийн үр дүнгийн шалгуурыг дараах үзүүлэлтээр тооцно:

6.1. Эрчимжсэн үхрийн аж ахуйг эрхлэх таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор эрх бүхий байгууллагаас хөтөлбөрийн дагуу гаргасан эрх зүйн баримт бичгүүд, түүний хэрэгжилт

6.2. Эрчимжсэн үхрийн аж ахуй эрхлэгчдэд бизнесийн болон технологийн мэдлэг олгох чиглэлээр зохион байгуулсан сургалт, талбайн өдөрлөг, үзүүлэх сургууль, тэдгээрт хамрагдсан хүний тоо

6.3. Шинээр бий болсон фермерүүдийн тооны өсөлт

6.4. Нийт мал сүрэгт өндөр ашиг шимт мал, амьтны эзлэх хувийн жин, нэгжээс авах ашиг шимийн өсөлт

6.5. Улс, аймаг, сумын хэмжээнд“Аварга саальчин”-аар тодорсон байдал;

6.6. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн орлого болон амьжиргааны түвшингийн өсөлт

6.7. Тэжээлий ургамал тариалалт, хураан авсан ургацын хэмжээ, түүний борлуулалт

6.8. Мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний өсөлтийн хэмжээ

6.9. Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүний өсөлт, бууралт, хөрөнгө оруулалтын нийгмийн үр ашиг болон иргэдийн санал, гомдлын байдал

6.10. Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдэд газрыг урт хугацаагаар ашиглуулсан болон эзэмшүүлсэн байдал, түүнчлэн нөхөн сэргээсэн, тарималжуулсан талбай, талхагдлын зэрэглэл, хөрсний төлөв байдлын үзүүлэлт

6.11. Эрчимжсэн мал аж ахуйн чиглэлээр хэрэгжүүлсэн гадаад орон, олон улсын байгууллагын төслүүд, түүний үр нөлөө

**Долоо. Хүрэх үр дүн**

7.1. Эрчимжсэн мал ахуйг эрхлэх эрх зүй, эдийн засгийн таатай орчин бүрдэнэ.

7.2. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгчдийн бизнесийн болон технологийн мэдлэг чадвар дээшилнэ.

7.3. Нийт 17 суманд 20-50 үнээ бүхий цөм сүргийн аж ахуй бий болж, нийт үхэр сүргийн тааварлаг чанар сайжирч сүү, мах зэрэг ашиг шимийн гарц нэмэгдэх нөхцөл боломж бүрдэнэ.

7.4 Малын үүлдэрлэг байдал сайжирч, бүтээмж нэмэгдэж, эрчимжсэн үхрийн аж ахуй эрхлэгчдийн орлого, амьжиргааны түвшин дээшилнэ.

7.5. Бүсийн тулгуур төв, орон нутгийн хөгжлийн төв, суурин газрын хүн амын хүнсний хангамж дээшилнэ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 11 сарын 14 өдөр Дугаар 33 Сүхбаатар сум

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2017 ОНЫ**

**ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ**

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 34 дугаар зүйлийн 34.2.1, 56 дугаар зүйлийн 56.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2017 оны төсвийн тухай хуулийн 16, 18 дугаар зүйлүүдийг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас **ТОГТООХ нь:**

**Нэг.** Аймгийн 2017 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын нэр төрөл, хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | | **Сэлэнгэ аймгийн төсвийн орлого** | **ДҮН /мян.төг/** |
| **1,1** | **Аймгийн төсвийн татварын орлого** | | **12 311 827,3** |
| 1.1.1 | Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвар | 10 516 936,7 |
| 1.1.2 | Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татварын авлага | 237 078,6 |
| 1.1.3 | Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт | - 1 116 018,9 |
| 1.1.4 | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар | 850 000,0 |
| 1.1.5 | Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар | 570 000,0 |
| 1.1.6 | Улсын тэмдэгтийн хураамж | 129 506,0 |
| 1.1.7 | Газрын төлбөр | 392 719,0 |
| 1.1.8 | Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр | 731 605,9 |
| **1,2** | **Аймгийн төсвийн татварын бус орлого** | | **451 708,6** |
| 1.2.1 | Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон борлуулсны орлого | 23 125,6 |
| 1.2.2 | Хүү, торгуулийн орлого | 150 000,0 |
| 1.2.3 | Нэр зааж ангилагдаагүй бусад орлого | 229 300,0 |
| 1.2.4 | Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 49 283,0 |
| **1,3** | **Аймгийн төсөвт улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг** | | **52 683 140,5** |
| 1.3.1 | Улсын төсвөөс аймгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг | 3 849 024,9 |
| 1.3.2 | Улсын төсвөөс олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 2 139 639,4 |
| 1.3.3 | Улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 46 694 476,2 |
| **1,4** | **Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих** | | **846 613,7** |
| 1.4.1 | Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих | 712 120,9 |
| 1.4.2 | Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих /Орон нутгийн хөгжлийн сан/ | 134 492,8 |
| **1,5** | **Сумдаас төвлөрүүлэх орлого** | | **1 207 791,5** |
| 1.5.1 | Сумдаас төвлөрүүлэх орлого | 1 207 791,5 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | | **67 501 081,6** |

**Хоёр.** Аймгийн 2017 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллагын төвлөрүүлэх өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага** | | **ДҮН /мян.төг/** |
| **2,1** | **Засаг дарга** | | **49 283,0** |
|  | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 45 000,0 |
|  | Орон нутгийн өмчийн газар |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 4 283,0 |
| **2,2** | **Засаг дарга** | | **34 173,4** |
|  | Сэлэнгийн долгио чуулга |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 23 760,0 |
|  | Биеийн тамир спортын газар |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 8 300,2 |
|  | Орон нутгийн музей |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 1 963,2 |
|  | Орон нутгийн номын сан |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 150,0 |

**Гурав.** Аймгийн 2017 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **д/д** | | **Төсвийн захирагч** | **ДҮН /мян.төг/** |
| **3,1** | **Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга** | | **428 167,9** |
| 3.1.1 | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга | 428 167,9 |
| **3.2**. | **Засаг дарга** | | **14 409 933,3** |
| 3.2.1 | Засаг даргын Тамгын газар | 1 408 682,9 |
| 3.2.2 | Байгаль орчин аялал, жуулчлалын газар | 351 300,8 |
| 3.2.3 | Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал | 748 709,8 |
| 3.2.4 | Халамжийн сан | 8 020 530,6 |
| 3.2.5 | Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | 100 677,1 |
| 3.2.6 | Орон нутгийн өмчийн газар | 108 147,1 |
| 3.2.7 | Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө | 549 100,3 |
| 3.2.8 | Замын сангийн хөрөнгө оруулалт | 941 578,5 |
| 3.2.9 | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт | 1 687 453,9 |
| 3.2.10 | Нийтийн тээврийн татаас | 50 478,0 |
| 3.2.11 | Гэрэлтүүлгийн татаас | 117 750,0 |
| 3.2.12 | Ус хангамжийн татаас | 21 650,6 |
| 3.2.13 | Ахмадын хорооны дэмжлэг | 31 681,4 |
| 3.2.14 | Жолоочийн хариуцлагын даатгал | 57 000,0 |
| 3.2.15 | Өвс тэжээлийн нөөц бэлтгэл | 108 400,0 |
| 3.2.16 | Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн зардал | 51 792,3 |
| 3.2.17 | Аймгийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн зардал | 25 000,0 |
| 3.2.18 | Цаг уурт зориудаар нөлөөлөх арга хэмжээ | 30 000,0 |
| **3,3** | **Санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлэг болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг** | | **52 662 980,4** |
| 3.3.1 | Сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэг | 3 694 372,0 |
| 3.3.2 | Аймгийн төсвийн байгууллагуудад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 2 566 531,7 |
| 3.3.3 | Сумдын төсвийн байгууллагуудад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 44 127 944,5 |
| 3.3.4 | Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардлыг санхүүжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 346 865,3 |
| 3.3.5 | Сумдын хот тохижуулах газрын зардлыг санхүүжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 378 370,6 |
| 3.3.6 | Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг | 754 250,4 |
| 3.3.7 | Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг | 794 645,9 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | | **67 501 081,6** |

**Дөрөв.** Аймгийн 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын хэмжээг **67'501'081.6** мянган төгрөгөөр баталсугай.

**Тав.** Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, замын сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт /барилга байгууламж, их засвар, тоног төхөөрөмж/-ын зардлын хэмжээг **2'629'032.4** мянган төгрөгөөр баталсугай.

**Зургаа.** Аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Сумын нэр** | **Санхүүгийн дэмжлэг /мян.төг/** |
| 1 | Алтанбулаг сум | 76 698,7 |
| 2 | Баруунбүрэн сум | 309 576,9 |
| 3 | Баянгол сум | 309 375,3 |
| 4 | Ерөө сум | - |
| 5 | Жавхлант сум | 261 640,9 |
| 6 | Зүүнбүрэн сум | 339 324,6 |
| 7 | Мандал сум | - |
| 8 | Орхон сум | 242 744,8 |
| 9 | Орхонтуул сум | 325 192,1 |
| 10 | Сайхан сум | 221 439,3 |
| 11 | Сант сум | 227 521,2 |
| 12 | Сүхбаатар сум | 272 657,3 |
| 13 | Түшиг сум | 195 529,3 |
| 14 | Хушаат сум | 238 066,3 |
| 15 | Хүдэр сум | - |
| 16 | Цагааннуур сум | 267 304,4 |
| 17 | Шаамар сум | 407 300,9 |
|  | **Нийт дүн** | **3 694 372,0** |

**Долоо.** Сумын төсвөөс аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Сумын нэр** | **Төвлөрүүлэх орлого /мян.төг/** |
| 1 | Ерөө сум | 100 000,0 |
| 2 | Мандал сум | 150 000,0 |
| 3 | Хүдэр сум | 957 791,5 |
|  | **Нийт дүн** | **1 207 791,5** |

**Найм.** Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Сумын нэр / Зардал** | **Урсгал зардлын шилжүүлэг** | | **Хөрөнгө оруулалтын шилжүүлэг /мян.төг/** |
| **Мал эмнэлгийн үйлчилгээ /мян.төг/** | **Хот тохижуулах газар /мян.төг/** |
| 1 | Алтанбулаг сум | 15 025,0 | - | 22 020,3 |
| 2 | Баруунбүрэн сум | 25 986,0 | - | 75 548,1 |
| 3 | Баянгол сум | 29 150,0 | - | 23 696,6 |
| 4 | Ерөө сум | 16 630,0 | - | 25 767,2 |
| 5 | Жавхлант сум | 19 800,0 | - | 28 696,8 |
| 6 | Зүүнбүрэн сум | 19 025,0 | - | 46 978,1 |
| 7 | Мандал сум | 37 675,0 | 94 057,8 | 45 046,4 |
| 8 | Орхон сум | 21 560,0 | - | 35 197,3 |
| 9 | Орхонтуул сум | 30 236,3 | - | 63 125,6 |
| 10 | Сайхан сум | 17 640,0 | 117 650,2 | 65 077,7 |
| 11 | Сант сум | 20 495,0 | - | 43 377,2 |
| 12 | Сүхбаатар сум | 7 110,0 | 166 662,6 | 60 381,8 |
| 13 | Түшиг сум | 14 025,0 | - | 63 517,9 |
| 14 | Хушаат сум | 18 955,0 | - | 49 340,8 |
| 15 | Хүдэр сум | 8 540,0 | - | 26 341,4 |
| 16 | Цагааннуур сум | 28 325,0 | - | 73 042,3 |
| 17 | Шаамар сум | 13 220,0 | - | 47 490,4 |
| 18 | Мал эмнэлгийн хяналтын зардал | 3 468,0 | - | - |
|  | **Нийт дүн** | **346 865,3** | **378 370,6** | **794 645,9** |

**Ес.** Аймгийн төсвөөс 2017 оны төсвийн жилд сумдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/Д | **Сумын нэр** | **Хүүхдийн цэцэрлэг** | **Ерөнхий боловсролын сургууль** | | **Соёлын байгууллага** | | **Эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг** | **Биеийн тамир, спортын байгууллага** | **Хүүхэд хамгаалал, газрын кадастр** |
| 1 | Алтанбулаг | 624 548,6 | 893 542,4 | | 67 108,3 | | 354 432,6 |  |  |
| 2 | Баруунбүрэн | 321 403,6 | 710 862,2 | | 60 802,3 | | 263 974,5 | 38 839,9 |  |
| 3 | Баянгол | 544 288,9 | 1 097 331,1 | | 64 114,4 | | 328 218,4 | 47 472,9 |  |
| 4 | Ерөө | 616 868,0 | 1 392 634,0 | | 138 998,9 | | 541 193,3 | 30 284,9 |  |
| 5 | Жавхлант | 238 265,0 | 512 687,5 | | 74 202,3 | | 234 452,1 |  |  |
| 6 | Зүүнбүрэн | 269 346,7 | 681 039,0 | | 74 604,2 | | 228 336,4 |  |  |
| 7 | Мандал | 2 416 452,9 | 5 312 303,1 | | 676 120,8 | | 834 697,9 | 183 596,5 | 134 816,7 |
| 8 | Орхон | 195 139,7 | 481 247,1 | | 74 443,6 | | 237 731,1 |  |  |
| 9 | Орхонтуул | 232 240,7 | 995 586,8 | | 65 269,8 | | 424 494,2 |  |  |
| 10 | Сайхан | 1 458 644,3 | 2 070 837,9 | | 377 435,3 | | 235 803,4 | 47 274,6 |  |
| 11 | Сант | 195 104,6 | 590 697,2 | | 61 959,3 | | 224 917,0 |  |  |
| 12 | Сүхбаатар | 2 765 283,0 | 5 356 971,6 | | - | | 286 157,3 |  |  |
| 13 | Түшиг | 266 818,8 | 562 918,0 | | 70 019,0 | | 210 285,9 |  |  |
| 14 | Хушаат | 203 398,8 | 473 023,8 | | 66 941,6 | | 198 593,1 |  |  |
| 15 | Хүдэр | 285 574,0 | 743 266,4 | | 62 052,0 | | 230 145,3 |  |  |
| 16 | Цагааннуур | 404 660,4 | 1 055 752,4 | | 62 394,4 | | 325 121,8 | 116 529,5 |  |
| 17 | Шаамар | 825 241,2 | 980 981,3 | | 144 142,8 | | 455 005,2 |  |  |
| **Сумын дүн** | | **11 863 279,2** | **23 911 681,8** | | **2 140 609,0** | | **5 613 559,5** | **463 998,3** | **134 816,7** |
| 1 | Сэлэнгийн долгио | | | | 593 860,9 | |  |  |  |
| 2 | Номын сан | | | | 168 247,3 | |  |  |  |
| 3 | Музей | | | | 160 550,2 | |  |  |  |
| 4 | Биеийн тамир спортын газар | | | | | | | 711 042,3 |  |
| 5 | Спорт сургууль | | 531 813,7 |  | |  | |  |  |
| 6 | Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар | | | | | | | | 230 249,7 |
| 7 | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс | | | | | | | | 170 767,6 |
| **Аймгийн дүн** | |  | **531 813,7** | **922 658,4** | | - | | **711 042,3** | **401 017,3** |
| **НИЙТ ДҮН** | | **11 863 279,2** | **24 443 495,5** | **3 063 267,4** | | **5 613 559,5** | | **1 175 040,6** | **535 834,0** |

**Арав.** Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоо болон хэмжээний үзүүлэлтийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

**Арван нэг.** Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

**Арван хоёр.** Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

**Арван гурав.** Аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

**Арван дөрөв.** Энэ тогтоолын хүрээнд төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд байнгын хяналт тавьж, төсвийн хуримтлагдсан өр, авлагыг бууруулж, шинээр үүсгэхгүй ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

**Арван тав.** Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 42.2 дахь заалтын дагуу төсөвтөө зохицуулалт хийж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн

33 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,** | | | | | | | |
| **хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоо болон хэмжээний үзүүлэлт** | | | | | | | |
|  | /Сая.төг/ | | | | | | |
| **Д/д** | **Төсвийн эрх захирагч нар, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр** | | **Хүрэх үр дүн** | | | | **Зарцуулах төсөв** |
| **Чанар** | | **Тоо** | |
| **1** | **Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга** | | | | | | |
| 1,1 | Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагаа | | МУ-ын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирлагын тухай хууль болон Төсвийн тухай хуульд заасан ИТХ-ын чиг үүргийг цаг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлнэ. | | Хуралдаан төлөвлөсөн хугацаанд үр дүнтэй зохион байгуулагдсан байна. | | 428,2 |
| **2** | **Аймгийн засаг дарга** | | | | | | |
| 2,1 | **Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ** | | | | | | |
| 2.1.1 | Засаг даргын ажлын алба | | Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн эдийн засгийн нийгмийн чадавхийг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шударга, шуурхай хүргэж, ил тод байдалд шинэчлэл хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж үнэлэмжийг дээшлүүлнэ. | | Орон нутгийн эдийн засаг бэхжиж иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | 1 408,7 |
| 2.1.2 | Орон нутгийн нөөц хөрөнгө | | Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан орон нутгийн нөөц хөрөнгийг захиран зарцуулах журмыг хэрэгжүүлэх. | | ИТХ-аар батлагдсан хөрөнгөөр байгалийн гамшиг ослын үр дагаврыг бууруулна. | | 549,1 |
| 2.1.4 | Орон нутгийн өмчийн газар | | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хууль болон холбогдох хууль, журам хэрэгжсэн байна. | | Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлнэ. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээг чанартай зохион байгуулна. | | 108,1 |
| **2,2** | **Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ** | | | | | | **748,7** |
| 2.2.1 | Ерөө сумын ашиглалтын бүсийн ойн санд ой зохион байгуулалтын ажлыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | | Ойн сангийн нөөц тодорхой болж ойн аж ахуйн арга хэмжээг зөв төлөвлөх | | 326084 га | 98,0 |
| 2.2.2 | Ойн алба, санхүүд зөөврийн компьютер | | | Одоо ашиглаж байгаа нь ашиглалтын хугацаа дууссан. Ажлын шаардлага хангаж хүчрэхгүй байгаа. | | 2 | 3,0 |
| 2.2.3 | Хувилагч машин, хэвлэгч принтер авах | | | Одоо ашиглаж байгаа нь ашиглалтын хугацаа дууссан. Ажлын шаардлага хангаж хүчрэхгүй байгаа. | | 4 хэвлэгч,1 хувилагч | 3,2 |
| 2.2.4 | Ойжуулалтын ажлыг 200 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | | Мод бэлтгэсэн болон ой хээрийн түймэр, ойн хөнөөлт шавжид нэрвэгдсэн талбай багасч, ойн сангийн талбайн хэмжээ нэмэгдэнэ. | | 200 га | 108,0 |
| 2.2.5 | Бүх нийтээр мод тарих ажлыг Сүхбаатар сумын хэмжээнд зохион байгуулах, арчлан хамгаалах, хашаажуулах | | | Нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдэнэ. | | 2 удаа | 40,0 |
| 2.2.6 | Алтанбулаг, Хүдэр, Ерөө, Бугант тосгон, Хушаат сумдад бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | | 2 удаа | 3,0 |
| 2.2.7 | Баруунбүрэн, Орхон, Орхонтуул, Рашаант тосгон,Сант сумдад бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | | 2 удаа | 5,0 |
| 2.2.8 | Шаамар, Зүүнбүрэн, Дулаанхаан тосгон, Цагааннуур, Түшиг сумдад бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | | 2 удаа | 5,0 |
| 2.2.9 | Мандал, Түнхэл тосгон, Баянгол сумдад бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | | 2 удаа | 2,0 |
| 2.2.10 | Жавхлант, Сайхан сум, Номгон тосгонд бүх нийтээр мод тарих, арчлах, хамгаалах хөдөлгөөнийг хавар намар 2 удаа зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Ногоон байгууламж нэмэгдэнэ. | | 2 удаа | 3,0 |
| 2.2.11 | Нөхөрлөлүүдэд сумын болон сум дундын Ойн ангиудыг түшиглэн үзүүлэх сургалт зохион байгуулах | | | Нөхөрлөлүүд мэдээлэлтэй болж, үйл ажиллагаа нь дээшлэх | | 4 удаа | 8,0 |
| 2.2.12 | Ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг Баруунбүрэн /8000 га/, Сант /4000 га/ сумдад мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | | Хөнөөлт шавжийн тархалт, хөнөөл буурна | | 12000 га | 47,7 |
| 2.2.13 | Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах ажлыг эрчимжүүлэх, сургалт сурталчилгааг аймгийн ОБГ-тай хамтран зохион байгуулах | | | Ой, хээрийн түймрийн тоо багасна. | | 2 удаа | 2,0 |
| 2.2.14 | Булаг шандын эхийн хамгаалан усны ундрагыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах | | | булаг шандын ундрага нэмэгдэнэ | | 5 | 10,0 |
| 2.2.15 | Байгалийн ургамлын аймгийн тооллого, зураглалыг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь шалгаж хүлээн авах | | | Үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалтаар ашиглах ургамлын хэмжээг бодитой төлөвлөнө. | | 17 сум | 24,1 |
| 2.2.16 | Сүхбаатар сумын хот тохижилтонд шаардлагтай, хог тээвэрлэх олон үйлдэлт компактор авах | | | Хог хаягдлын тээвэрлэлтийн менежмент сайжирна. | | 1 удаа | 60,0 |
| 2.2.17 | Аймгийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж батлуулах /судалгааны ажил/ | | | Орон нутгийн хөгжлийн болон аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадварын түвшинг тодорхойлно. Судалгааны ажлууд хийгдэнэ | | 1 удаа | 15,0 |
| 2.2.18 | Байгаль хамгаалагчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах | | | 2016 онд хийсэн ажлаа дүгнэж цаашид хийх ажлаа төлөвлөнө. | | 1 удаа | 5,0 |
| 2.2.19 | Ерөө сумын Ялбаг орчимд цагдаа, байгаль орчны хамтарсан хяналтын пост ажиллуулах | | | 1 мотоцикль, шатахуун, томилолт, байр, хоол / 3 хүн 180 хоног ажиллана./ | | 6 сар | 6,0 |
| 2.2.20 | Ерөө сумын Могойн даваа орчимд цагдаа, байгаль орчны хамтарсан хяналтын пост ажиллуулах | | | 1 мотоцикль, шатахуун, томилолт, байр, хоол / 3 хүн 180 хоног ажиллана./ | | 6 сар | 6,0 |
| 2.2.21 | Жавхлант сумын Шарын голын гүүрний орчим цагдаа, байгаль орчны хамтарсан хяналтын пост ажиллуулах | | | 1 мотоцикль, шатахуун, томилолт, байр, хоол / 3 хүн 180 хоног ажиллана./ | | жилдээ | 8,0 |
| 2.2.22 | Сумдын байгаль хамгаалагчдын цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал | | |  | | жилдээ | 134,1 |
| 2.2.23 | Хил дамнасан түймрээс хамгаалах зорилгоор улсын хилийн дагуу Алтанбулаг, Түшиг сумдын нутагт байгуулсан харлуулсан зурвасны арчилгааны зардал /20м өргөн, 112.5км зурвасыг хавар намар 2 удаа/ | | | Хил дамнан орж ирэх түймрийн тоо багасна | | 2 удаа | 10,0 |
| 2.2.24 | Сумын болон сум дундын ойн ангиудаар биотехникийн арга хэмжээг агнуурын бүс нутгуудад авч хэрэгжүүлэх | | | Агнуурын амьтдын амьдрах таатай орчин бий болно. | | 1 удаа | 5,0 |
| 2.2.25 | Ашигт малтмал ашигласны улмаас эвдрэлд орж, нөхөн сэргээлгүй орхигдсон газрын тооллого хийх | | | Аймгийн хэмжээнд эвдэрсэн газрын судалгаатай болно | | Аймгийн хэмжээнд | 10,0 |
| 2.2.26 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт хөдөө ажиллах авто машин авах | | | Ажлын хүртээмж сайжирна | | 1 | 57,0 |
| 2.2.27 | Жавхлант сумын цөлжилт, элсний нүүдлээс хамгаалсан хамгаалалтын зурвас байгуулах | | | Цөлжилтөнд өртсөн талбайн хэмжээ багасч, элсний нүүлт хязгаарлагдана. | | 5 га | 5,3 |
| 2.2.28 | Сумдын 40 байгаль хамгаалагч нарт өвөл, зуны иж бүрэн нормын хувцас, гутал авах | | | Байгаль хамгаалагчдын нийгмийн хамгаалал сайжирна. Ажиллах нөхцөл дээшилнэ. | | 40 | 18,0 |
| 2.2.29 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах | | | Ажлын бүтээмж сайжирна. | | 12 | 17,6 |
| 2.2.30 | Байгаль хамгаалагч нарт шаардлагатай тоног төхөөрөмж авах | | | Ажлын бүтээмж сайжирна. | | 24 | 29,7 |
| **3** | **Улсын төсвөөс авах тусгай зориулалтын шилжүүлгээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ** | | | | | | |
| 3,1 | Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ | Хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлж, сурах орчинг сайжруулан, авьяас чадварыг хөгжүүлнэ. | | | | СӨБ-д 6509 ххүхэд, СӨБ-ын хувилбарт сургалтанд 1195 хүүхэд хамрагдана | 11 863,3 |
| 3,2 | Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ | Сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлж, сурч боловсрох орчныг сайжруулан, чанартай хоолоор үйлчилнэ. | | | | Хүүхдэд ая тухтай орчин бүрдүүлж /хоол, байр/ үйлчилнэ. | 24 443,5 |
| 3,3 | Соёлын үйлчилгээ | Иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | | | | Урлаг соёл, музей, номын сангаар үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | 3 063,3 |
| 3,4 | Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ | Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тасралтгүй, чанартай хүртээмжтэй үзүүлэх боломж бүрдэнэ. | | | | Хяналт сайжирч, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, үйлчилгээнд хамрагдагсдыг нэмэгдүүлж, өвчлөл эндэгдэл буурна. | 5 613,6 |
| 3,5 | Спортын бодлого, үйл ажиллагаа | Биеийн тамирын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ. | | | | Иргэд, хүүхдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх, спортын олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж, соёлын үйлчилгээ, үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | 1 175,0 |
| 3,6 | Газрын харилцаа, кадастрын үйлчилгээ | Газрын шинэтгэлийн бодлогыг эрчимжүүлнэ. | | | | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэнэ. | 230,2 |
| 3,7 | Гэр бүл, залуучууд болон хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ | Гэр бүлийн болон хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын хөтөлбөрүүдийг хугацаанд нь хэрэгжүүлж, хяналт, дүн шинжилгээ хийж, орон нутгийн бодлогод тусгаж ажиллана. | | | | Гэр бүл, хүүхдийн хөгжил, оролцооны хөтөлбөр, стратегийг орон нутагт хэрэгжүүлж, орон нутгийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн талаарх бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэхэд хүүхэд, олон нийтийн оролцоог 80 хувьд хүргэж ажиллана. | 305,6 |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн  33 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аймгийн орон нутгийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд** | | | | | | |
| **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,** | | | | | | |
| **барилга байгууламжийн жагсаалт** | | | | | | |
| **Д/д** | | **Төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадал байршил** |  | **Эхлэх дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | **2017 онд санхүүжих дүн** |
| **1** | | **ЗАСАГ ДАРГА** | 1 |  | **1 812 540,9** | **1 687 453,9** |
| **1,1** | | **Хөрөнгө оруулалт** | 2 |  | **312 863,0** | **307 776,0** |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | | 3 |  | **312 863,0** | **307 776,0** |
| 1.1.1 | | Баянгол сумын шинэ соёлын төвийн зураг төсвийн үнэ | 4 | 2017-2018 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.2 | | Зүүнбүрэн сумын сургуульд мэдээлэл зүйн кабинет байгуулах | 5 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.3 | | Сүхбаатар сумын барилгын 27 дугаар байрыг хэрэглээний халуун усны шугаманд холбох | 6 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.4 | | Шаамар сумын шинэ цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбай байгуулж, хашаа барих | 7 | 2016-2017 | 27 000,0 | 27 000,0 |
| 1.1.5 | | Шаамар сумын Дулаанхан тосгонд явган хүний зам барих | 8 | 2016-2017 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 1.1.6 | | Орхонтуул сумын Рашаант тосгоны 2 дугаар сургуулийн тоног төхөөрөмж шинэчлэлт | 9 | 2016-2017 | 26 600,0 | 26 600,0 |
| 1.1.7 | | Сант сумын сургуулийн зааланд тоног төхөөрөмж авах | 10 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.8 | | Сайхан суманд ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж тавих | 11 | 2016-2017 | 26 800,0 | 26 800,0 |
| 1.1.9 | | Түшиг сумын эмнэлэгт түргэн тусламжийн машин авах | 12 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.10 | | Орхонтуул сумын Рашаант эмнэлэгт түргэн тусламжийн машин авах | 13 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.11 | | Цагааннуур сумын сургуулийн галт тогоонд тоног төхөөрөмж авах | 14 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.12 | | Жавхлант сумын соёлын төвд хөгжим хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж авах | 15 | 2016-2017 | 29 076,0 | 29 076,0 |
| 1.1.13 | | Алтанбулаг сумын 64 айлын нийтийн орон сууцны дотор сантехник засвар | 16 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.14 | | Баруунбүрэн сумын сургуулийн дотуур байрны барилгын засвар | 17 | 2016-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.15 | | Орхонтуул сумын халаалтын зуухны засвар | 18 | 2016-2017 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 1.1.16 | | Хил хамгаалах туслах хүчний зөвлөлд сансрын холбооны антен авах | 19 | 2016-2017 | 8 387,0 | 3 300,0 |
| **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | | 20 |  | **553 655,6** | **433 655,6** |
| 1.1.16 | | Жавхлант суманд цэнгэлдэх хүрээлэн барих | 21 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.17 | | Жавхлант сум морь барианы талбай байгуулах | 22 | 2017-2017 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1.18 | | Хушаат суманд цэнгэлдэх хүрээлэн барих | 23 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.19 | | Хушаат сум морь барианы талбай байгуулах | 24 | 2017-2017 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1.20 | | Сүхбаатар сумын 3-н замын уулзвар, атарчдын дурсгалын хөшөө босгох | 25 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.1.21 | | Цэнхэрийн 19, 20-р байрны гадна тохижилт, зам өргөтгөх | 26 | 2017-2017 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 1.1.22 | | Шаамар сумын 18-р цэцэрлэгийн хашаа барих | 27 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.23 | | Сүхбаатар сумын 7-р баг төмөр замын байруудыг хэрэглээний халуун усаар хангах зорилгоор зуух угсрах | 28 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.24 | | Сүхбаатар сумын 7-р багийн дулаан хуваарьлах төвийн засвар | 29 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.25 | | Дулаанхан тосгоны Захирагчийн албаны барилгын зураг төсвийн үнэ | 30 | 2017-2017 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.1.26 | | Орхон Сэлэнгийн бэлчирт үерийн хамгаалалтын далан барих | 31 | 2017-2018 | 120 000,0 | - |
| 1.1.27 | | Худалдааны төвийн агааржуулалт, кондейшн тавих | 32 | 2017-2017 | 13 000,0 | 13 000,0 |
| 1.1.28 | | Сүхбаатар суманд уурын зуухны яндан буулгах | 33 | 2017-2017 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| 1.1.29 | | Шаамар суманд зөгийн өвөлжөө байгуулах | 34 | 2017-2017 | 17 655,6 | 17 655,6 |
| **1,2** | | **Тоног төхөөрөмж** | 35 |  | **394 280,0** | **394 280,0** |
| 1.2.1 | | Хилийн цэргийн 0243-р ангид моторт завь худалдан авах | 36 | 2017-2017 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 1.2.2 | | Усан спортын төвд хүүхдийн сургалтын зам худалдан авах | 37 | 2017-2017 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| 1.2.3 | | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт тоног төхөөрөмж авах | 38 | 2017-2017 | 9 800,0 | 9 800,0 |
| 1.2.4 | | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны уулзалтын өрөөг тохижуулах | 39 | 2017-2017 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 1.2.5 | | Сэлэнгийн долгио чуулгад тайзны гэрэлтүүлэг авах | 40 | 2017-2017 | 47 280,0 | 47 280,0 |
| 1.2.6 | | Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт автомашин авах | 41 | 2017-2017 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| 1.2.7 | | Сүхбаатар сумын 4-р цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл авах | 42 | 2017-2017 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 1.2.8 | | Сүхбаатар суманд нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус авах | 43 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.2.9 | | Аймагт зөөврийн тайз, гэрэлтүүлэг авах | 44 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.10 | | Сүхбаатар сумын 1-р сургуулийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл | 45 | 2017-2017 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.2.11 | | Сүхбаатар сумын 5-р сургуулийн уурийн зуухны тогоо шинэчлэх | 46 | 2017-2017 | 7 000,0 | 7 000,0 |
| 1.2.12 | | Орхонтуул сумын Засаг дарга автомашин авах | 47 | 2017-2017 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1.2.13 | | Сүхбаатар сумын 4-н багт ухаалаг худгийн тоног төхөөрөмж суурилуулах | 48 | 2017-2017 | 48 000,0 | 48 000,0 |
| 1.2.14 | | ИТХ-ын хурлын төлөөлөгч нарт iPad худалдан авах | 49 | 2017-2017 | 57 000,0 | 57 000,0 |
| 1.2.15 | | Сүхбаатар суманд хогийн пункер авах | 50 | 2017-2017 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.2.16 | | Аймгийн Прокурорын газарт архивын шүүгээ авах | 51 | 2017-2017 | 4 800,0 | 4 800,0 |
| 1.2.17 | | Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасагт тоног төхөөрөмж худалдан авах | 52 | 2017-2017 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.2.18 | | Сүхбаатар суманд хог хураамжийн бүртгэл, тооцооны програм авах | 53 | 2017-2017 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| 1.2.19 | | Татварын хэлтэст тоног төхөөрөмж авах | 54 | 2017-2017 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| **1,3** | | **Их засвар** | 55 |  | **551 742,3** | **551 742,3** |
| 1.3.1 | | Биеийн тамир спортын газрын барилгын их засвар | 56 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.3.2 | | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт засвар, автомашины засвар | 57 | 2017-2017 | 27 056,6 | 27 056,6 |
| 1.3.3 | | Сайхан сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын дээврийн их засвар | 58 | 2017-2017 | 73 883,5 | 73 883,5 |
| 1.3.4 | | Гэрэлт хөшөөний засварын ажил, гэрэлтүүлэг, нийтийн бие засах газар барих | 59 | 2017-2017 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 1.3.5 | | Цагаан эрэг цогцолборын засвар | 60 | 2017-2017 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 1.3.6 | | Баруунбүрэн сумын эмнэлгийн засвар | 61 | 2017-2017 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1.3.7 | | Сүхбаатар самбарын засвар | 62 | 2017-2017 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 1.3.8 | | Сүхбаатар сумын 5-р багт тоглоомын талбай байгуулах | 63 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.9 | | Сүхбаатар сумын шарын 11,12, 13-р байрны дунд тоглоомын талбай байгуулах | 64 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.10 | | Сүхбаатар сумын 4-р сургууль спорт заалны засвар | 65 | 2017-2017 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 1.3.11 | | Сүхбаатар сумын 1-р сургуулийн дотуур байрны засвар | 66 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.12 | | Сүхбаатар сумын Спорт сургуулийн сантехник засвар | 67 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.13 | | Алтанбулаг гаалийн шалган нэвтрүүлэх байрны нийтийн бие засах өрөөний тохижилт /орох, гарах/ | 68 | 2017-2017 | 40 000,0 | 40 000,0 |
| 1.3.14 | | Статистикийн хэлтсийн автомашины засвар | 69 | 2017-2017 | 1 980,0 | 1 980,0 |
| 1.3.15 | | Сэлэнгийн долгио чуулгын гадна треас өргөтгөх | 70 | 2017-2017 | 35 000,0 | 35 000,0 |
| 1.3.16 | | Хушаат сумын сургуулийн дээвэр засвар | 71 | 2017-2017 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| 1.3.17 | | Сүхбаатар сумын 7-р багийн 60 айлуудын дунд тоглоомын талбай байгуулах | 72 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.18 | | Ерөө сумын 1-р багт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах | 73 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.3.19 | | Алтанбулаг сумын 64 айлын орон сууцанд халаах хэрэгсэл тавих | 74 | 2017-2017 | 52 000,0 | 52 000,0 |
| 1.3.20 | | Цагааннуур сумын трансформатор засвар | 75 | 2017-2017 | 7 258,4 | 7 258,4 |
| 1.3.21 | | Хилийн цэргийн 0101-р ангийн засвар | 76 | 2017-2017 | 9 563,8 | 9 563,8 |
| 1.3.22 | | Сэлэнгэ үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын мах хадгалах зоорьны хөргөлтийн тоног төхөөрөмжийн засвар, шинэчлэлт | 77 | 2017-2017 | 13 000,0 | 13 000,0 |
|  | | **НИЙТ ДҮН** | 78 |  | **1 812 540,9** | **1 687 453,9** |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын |
| 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн |
| 33 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд** | | | | | |
| **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,** | | | | | |
| **барилга байгууламжийн жагсаалт** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил** |  | **Эхлэх, дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | **2017 онд санхүүжих дүн** |
| **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | 1 |  | **1 395 639,9** | **754 250,4** |
| **1** | **ЗАСАГ ДАРГА** | 2 |  | **1 345 639,9** | **704 250,4** |
| **1,1** | **Хөрөнгө оруулалт** | 3 |  | **1 140 000,0** | **498 610,5** |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | 4 |  | **760 000,0** | **118 610,5** |
| 1.1.1 | Усан бассейны дулааны шугамын ажил /Шинээр баригдсан сургууль хүртэл дулааны шугам/ | 5 | 2013-2017 | 700 000,0 | 59 026,3 |
| 1.1.2 | Сайхан сумын олимп таеквондогийн Мараната клубын барилгын гадна дотно сантехникийн ажил | 6 | 2016-2017 | 60 000,0 | 59 584,2 |
| **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | 7 |  | **380 000,0** | **380 000,0** |
| 1.1.5 | Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн саравчийг гүйцээж стандарт таримал зүлэгтэй хөл бөмбөгийн талбай байгуулах | 8 | 2017-2017 | 327 000,0 | 327 000,0 |
| 1.1.8 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэгт томограф аппарат суурьлуулах, тээвэрлэх | 9 | 2017-2017 | 53 000,0 | 53 000,0 |
| **1,2** | **Тоног төхөөрөмж** | 10 |  | **94 139,9** | **94 139,9** |
| 1.2.1 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн эрчимт эмчилгээний тасагт тоног төхөөрөмж авах | 11 | 2017-2017 | 48 500,0 | 48 500,0 |
| 1.2.2 | Сайхан суманд нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус авах | 12 | 2017-2017 | 45 639,9 | 45 639,9 |
| **1,3** | **Их засвар** | 13 |  | **111 500,0** | **111 500,0** |
| 1.3.1 | Орхон сумын сургуулийн дээвэр засвар | 14 | 2017-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.3.2 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгийн эрчимт эмчилгээний тасгийн их засварын ажил | 15 | 2017-2017 | 31 500,0 | 31 500,0 |
| **ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ** | | 16 |  | **50 000,0** | **50 000,0** |
| 2.1.1 | Баяр наадам зохион байгуулах зардал | 17 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| **СУМДАД ХУДААРЬЛАГДАХ ДҮН** | | 18 |  | **1 144 721,7** | **794 645,9** |
| **СУУРЬ ЗАРЛАГА САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ДҮН** | | 19 |  | **725 235,9** | **725 235,9** |
|  | **НИЙТ ДҮН** | 20 |  | **3 265 597,5** | **2 274 132,2** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын |
|  | 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн |
|  | 33 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр 2017 оны төсвийн жилд** | | | | | |
| **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,** | | | | | |
| **барилга байгууламжийн жагсаалт** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил** |  | **Эхлэх, дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | **2017 онд санхүүжих дүн** |
| **ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | | | | |
| **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | 1 |  | **1 884 052,9** | **941 578,5** |
| **1** | **Засаг дарга** | 2 |  | **1 884 052,9** | **941 578,5** |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | 3 |  | **1 035 474,4** | **221 098,9** |
| 1.1.1 | Ерөө бүсийн зам засвар | 4 | 2015-2017 | 154 450,0 | 2 000,0 |
| 1.1.2 | Сүхбаатар сум Нэгдсэн эмнэлгийн зам засвар | 5 | 2015-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.3 | Гэр бүлийн ордны гадна авто зогсоол | 6 | 2016-2017 | 50 000,0 | 10 276,0 |
| 1.1.4 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс 1 дүгээр сургууль хүртэл хайрган хучилттай зам болон зогсоол барих | 7 | 2016-2017 | 79 114,3 | 15 822,9 |
| 1.1.5 | Сүхбаатар сумын 4 дүгээр багт хайрган хучилттай зам тавих | 8 | 2016-2017 | 80 000,0 | 80 000,0 |
| 1.1.6 | Цагааннуур сумын төвд 1.3 км хатуу хучилттай зам тавих | 9 | 2016-2017 | 651 910,1 | 93 000,0 |
| **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | 10 |  | **508 578,5** | **380 479,6** |
| 1.1.7 | Сүхбаатар сумын дотор хайрган хучилттай зам, талбайг асфальт бетоноор хучих | 11 | 2017-2017 | 173 000,0 | 44 901,1 |
| 1.1.8 | Сүхбаатар сумын Партизаны талбайн авто зогсоол, цэнхэрийн буланд хайрган хучилттай авто зам тавих | 12 | 2017-2017 | 246 250,0 | 246 250,0 |
| 1.1.9 | Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дотор зам засвар | 13 | 2017-2017 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.1.10 | Сүхбаатар сумын цэнхэрийн 15, 16-р байрны авто зогсоол байгуулах | 14 | 2017-2017 | 39 328,5 | 39 328,5 |
| **1.2.** | **Их засвар** | 15 |  | **340 000,0** | **340 000,0** |
| 1.2.1 | Алтанбулаг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 16 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.2 | Баруунбүрэн сумын зам засвар, гүүр барих | 17 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.3 | Баянгол сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 18 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.4 | Ерөө сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 19 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.5 | Зүүнбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 20 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.6 | Мандал сумын авто замын зураг төсөв | 21 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.7 | Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 22 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.8 | Орхонтуул сумын гудамж, замын гэрэлтүүлэг | 23 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.9 | Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 24 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.10 | Сайхан сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 25 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.11 | Сүхбаатар сумын замын ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх | 26 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.12 | Жавхлант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг | 27 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.13 | Түшиг сумын замын гэрэлтүүлэг засвар | 28 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.14 | Хүдэр сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 29 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.15 | Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ | 30 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.16 | Цагааннуур сумын зам засвар | 31 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.2.17 | Шаамар сумын замын гэрэлтүүлэг, тэмдэг тэмдэглэгээ | 32 | 2017-2017 | 20 000,0 | 20 000,0 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | 33 |  | **1 884 052,9** | **941 578,5** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 01 өдөр Дугаар 34 Сүхбаатар сум

|  |
| --- |
| **Сэлэнгэ аймгийн 2018 оны** |
| **төсөв батлах тухай** |

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.5.2, 64 дүгээр зүйлийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын 2018 оны төсвийн тухай хуулийн 16, 18 дугаар зүйлүүдийг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн ХурлаасТОГТООХ нь:

**Нэг.** Аймгийн 2018 оны төсөвт төвлөрүүлэх орлогын нэр төрөл, хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | | **Сэлэнгэ аймгийн төсвийн орлого** | **ДҮН /мян.төг/** |
| **1,1** | **Аймгийн төсвийн татварын орлого** | | **12 266 405,7** |
| 1.1.1 | Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татвар | 10 594 346,0 |
| 1.1.2 | Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 8.1.1-д заасан орлогод ногдох албан татварын авлага | 319 391,3 |
| 1.1.3 | Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт | - 1 250 000,0 |
| 1.1.4 | Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар | 860 000,0 |
| 1.1.5 | Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар | 542 640,0 |
| 1.1.6 | Улсын тэмдэгтийн хураамж | 157 141,0 |
| 1.1.7 | Газрын төлбөр | 392 887,4 |
| 1.1.8 | Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласан усны төлбөр | 650 000,0 |
| **1,2** | **Аймгийн төсвийн татварын бус орлого** | | **459 503,1** |
| 1.2.1 | Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг ашигласны төлбөр болон борлуулсны орлого | 26 503,1 |
| 1.2.2 | Хүү, торгуулийн орлого | 150 000,0 |
| 1.2.3 | Нэр зааж ангилагдаагүй бусад орлого | 230 000,0 |
| 1.2.4 | Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 53 000,0 |
| **1,3** | **Аймгийн төсөвт улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг** | | **57 798 541,8** |
| 1.3.1 | Улсын төсвөөс аймгийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэг | 6 945 161,9 |
| 1.3.2 | Улсын төсвөөс олгох орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 3 838 704,0 |
| 1.3.3 | Улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 47 014 675,9 |
| **1,4** | **Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих** | | **545 467,7** |
| 1.4.1 | Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих | 500 000,0 |
| 1.4.2 | Урьд оны үлдэгдлээс санхүүжих /Орон нутгийн хөгжлийн сан/ | 45 467,7 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | | **71 069 918,3** |

**Хоёр.** Аймгийн 2018 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллагын төвлөрүүлэх өөрийн орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага** | | **ДҮН /мян.төг/** |
| **2,1** | **Засаг дарга** | | **53 000,0** |
|  | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 45 000,0 |
|  | Орон нутгийн өмчийн газар |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 8 000,0 |
| **2,2** | **Засаг дарга** | | **35 978,0** |
|  | Сэлэнгийн долгио чуулга |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 23 760,0 |
|  | Биеийн тамир спортын газар |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 8 900,0 |
|  | Орон нутгийн музей |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 3 168,0 |
|  | Орон нутгийн номын сан |  |
|  | Үүнээс: Төсвийн байгууллагын өөрийн орлого | 150,0 |

**Гурав.** Аймгийн 2018 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, тэдгээрийн харьяа байгууллагад дор дурдсан төсөв зарцуулах эрх олгосугай:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **д/д** | | **Төсвийн захирагч** | **ДҮН /мян.төг/** |
| **3,1** | **Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга** | | **383 407,5** |
| 3.1.1 | Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга | 383 407,5 |
| **3.2**. | **Засаг дарга** | | **15 234 989,0** |
| 3.2.1 | Засаг даргын Тамгын газар | 1 411 815,0 |
| 3.2.2 | Байгаль орчин аялал, жуулчлалын газар | 332 459,9 |
| 3.2.3 | Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал | 898 088,7 |
| 3.2.4 | Халамжийн сан | 8 849 394,7 |
| 3.2.5 | Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | 106 162,5 |
| 3.2.6 | Орон нутгийн өмчийн газар | 116 084,7 |
| 3.2.7 | Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө | 217 800,0 |
| 3.2.8 | Замын сангийн хөрөнгө оруулалт | 488 376,0 |
| 3.2.9 | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт | 2 311 884,1 |
| 3.2.10 | Нийтийн тээврийн татаас | 40 478,0 |
| 3.2.11 | Гэрэлтүүлгийн татаас | 54 500,0 |
| 3.2.12 | Ахмадын хорооны дэмжлэг | 31 681,4 |
| 3.2.13 | Жолоочийн хариуцлагын даатгал | 54 264,0 |
| 3.2.14 | Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн зардал | 242 000,0 |
| 3.2.15 | Аймгийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн зардал | 50 000,0 |
| 3.2.16 | Цаг уурт зориудаар нөлөөлөх арга хэмжээ | 30 000,0 |
| **3,3** | **Санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлэг болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг** | | **55 451 521,8** |
| 3.3.1 | Сумдад олгох санхүүгийн дэмжлэг | 4 552 674,2 |
| 3.3.2 | Аймгийн төсвийн байгууллагуудад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 2 783 033,2 |
| 3.3.3 | Сумдын төсвийн байгууллагуудад олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг | 44 231 642,7 |
| 3.3.4 | Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардлыг санхүүжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 320 865,3 |
| 3.3.5 | Сумдын хот тохижуулах газрын зардлыг санхүүжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 131 330,0 |
| 3.3.6 | Усан хангамжийн татаасыг санхүүжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг | 21 650,6 |
| 3.3.7 | Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг | 1 752 860,4 |
| 3.3.8 | Сумдын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг | 1 657 465,4 |
|  | **НИЙТ ДҮН** | | **71 069 918,3** |

**Дөрөв.** Аймгийн 2018 оны төсвийн орлого, зарлагын хэмжээг **71'069'918.3** мянган төгрөгөөр баталсугай.

**Тав.** Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө, замын сангийн хөрөнгөөр 2018 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт /барилга байгууламж, их засвар, тоног төхөөрөмж/-ын зардлын хэмжээг **2'800'260.1** мянган төгрөгөөр баталсугай.

**Зургаа.** Аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Сумын нэр** | **Санхүүгийн дэмжлэг /мян.төг/** |
| 1 | Алтанбулаг сум | 72 638,9 |
| 2 | Баруунбүрэн сум | 317 818,4 |
| 3 | Баянгол сум | 297 812,5 |
| 4 | Ерөө сум | 201 769,5 |
| 5 | Жавхлант сум | 292 649,0 |
| 6 | Зүүнбүрэн сум | 330 449,3 |
| 7 | Мандал сум | 358 818,1 |
| 8 | Орхон сум | 278 741,5 |
| 9 | Орхонтуул сум | 349 727,0 |
| 10 | Сайхан сум | 394 333,8 |
| 11 | Сант сум | 264 158,6 |
| 12 | Сүхбаатар сум | 4 569,4 |
| 13 | Түшиг сум | 204 468,5 |
| 14 | Хушаат сум | 253 028,4 |
| 15 | Хүдэр сум | 142 760,7 |
| 16 | Цагааннуур сум | 333 487,2 |
| 17 | Шаамар сум | 455 443,3 |
|  | **Нийт дүн** | **4 552 674,2** |

**Долоо.** Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Сумын нэр / Зардал** | **Урсгал зардлын шилжүүлэг** | | **Хөрөнгө оруулалтын шилжүүлэг /мян.төг/** |
| **Мал эмнэлгийн үйлчилгээ /мян.төг/** | **Хот тохижуулах газар /мян.төг/** |
| 1 | Алтанбулаг сум | 13 898,8 | - | 61 693,1 |
| 2 | Баруунбүрэн сум | 24 038,2 | - | 82 643,4 |
| 3 | Баянгол сум | 26 965,0 | - | 92 351,3 |
| 4 | Ерөө сум | 15 383,5 | - | 158 370,4 |
| 5 | Жавхлант сум | 18 315,9 | - | 33 182,7 |
| 6 | Зүүнбүрэн сум | 17 598,9 | - | 37 322,9 |
| 7 | Мандал сум | 34 851,0 | 49 377,0 | 449 584,3 |
| 8 | Орхон сум | 19 943,9 | - | 47 854,5 |
| 9 | Орхонтуул сум | 27 969,9 | - | 94 342,9 |
| 10 | Сайхан сум | 18 958,8 | 39 846,3 | 126 921,1 |
| 11 | Сант сум | 16 317,8 | - | 46 059,9 |
| 12 | Сүхбаатар сум | 6 577,1 | 42 106,7 | 138 211,0 |
| 13 | Түшиг сум | 12 973,7 | - | 47 724,9 |
| 14 | Хушаат сум | 17 534,2 | - | 50 560,1 |
| 15 | Хүдэр сум | 7 899,9 | - | 59 832,4 |
| 16 | Цагааннуур сум | 26 201,8 | - | 94 006,8 |
| 17 | Шаамар сум | 12 229,1 | - | 36 803,7 |
| 18 | Мал эмнэлгийн хяналтын зардал | 3 207,8 | - | - |
|  | **Нийт дүн** | **320 865,3** | **131 330,0** | **1 657 465,4** |

**Найм.** Аймгийн төсвөөс 2018 оны төсвийн жилд сумдад олгох Засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Сумын нэр** | **Хүүхдийн цэцэрлэг** | **Ерөнхий боловсролын сургууль** | | **Соёлын байгууллага** | **Эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг** | **Биеийн тамир, спортын байгууллага** | **Хүүхэд хамгаалал, газрын кадастр** |
| 1 | Алтанбулаг | 626 223,6 | 865 731,2 | | 67 399,9 | 360 301,3 |  |  |
| 2 | Баруунбүрэн | 325 726,8 | 690 586,4 | | 65 798,4 | 295 971,4 | 32 020,0 |  |
| 3 | Баянгол | 548 181,9 | 1 082 981,3 | | 64 433,4 | 351 856,2 | 43 572,7 |  |
| 4 | Ерөө | 584 898,8 | 1 392 160,4 | | 129 238,4 | 566 606,9 | 24 651,5 |  |
| 5 | Жавхлант | 253 162,8 | 496 245,4 | | 73 060,3 | 245 405,7 |  |  |
| 6 | Зүүнбүрэн | 714,6 | 628 850,1 | | 75 210,9 | 240 759,2 |  |  |
| 7 | Мандал | 2 398 964,0 | 5 878 971,7 | | 684 949,5 | 889 226,2 | 144 900,3 | 135 101,4 |
| 8 | Орхон | 182 511,6 | 424 354,8 | | 79 640,2 | 245 956,8 |  |  |
| 9 | Орхонтуул | 244 984,6 | 989 043,4 | | 65 459,3 | 450 542,6 |  |  |
| 10 | Сайхан | 1 473 175,6 | 1 901 312,4 | | 378 855,1 | 253 533,9 | 30 023,2 |  |
| 11 | Сант | 203 183,9 | 518 658,2 | | 65 582,6 | 238 801,0 |  |  |
| 12 | Сүхбаатар | 2 918 070,1 | 5 042 924,7 | | - | 310 095,8 |  |  |
| 13 | Түшиг | 270 996,5 | 524 072,6 | | 70 391,6 | 211 302,2 |  |  |
| 14 | Хушаат | 200 310,4 | 451 289,2 | | 67 586,8 | 204 940,6 |  |  |
| 15 | Хүдэр | 322 302,1 | 715 110,7 | | 64 256,7 | 242 520,6 |  |  |
| 16 | Цагааннуур | 424 648,0 | 980 781,6 | | 62 810,4 | 355 143,9 | 104 778,8 |  |
| 17 | Шаамар | 825 022,0 | 963 876,5 | | 144 621,2 | 464 307,9 |  |  |
| **Сумын дүн** | | **12,083,077.3** | **23 546 950,6** | | **2,159,294.7** | **5 927 272,2** | **379 946,5** | **135 101,4** |
| 1 | Сэлэнгийн долгио | | | | 604 451,0 |  |  |  |
| 2 | Номын сан | | | | 169 610,2 |  |  |  |
| 3 | Музей | | | | 152 947,0 |  |  |  |
| 4 | Биеийн тамир спортын газар | | | | | | 719 910,4 |  |
| 5 | Спорт сургууль | | 491 579,6 |  | |  |  |  |
| 6 | Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар | | | | | | | 399 476,2 |
| 7 | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс | | | | | | | 245 058,8 |
| **Аймгийн дүн** | |  | **491 579,6** | **927 008,2** | | - | **719 910,4** | **644 535,0** |
| **НИЙТ ДҮН** | | **12,083,077.3** | **24 038 530,2** | **3,086,302.9** | | **5 927 272,2** | **1 099 856,9** | **779 636,4** |

**Ес.** Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоо болон хэмжээний үзүүлэлтийг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

**Арав.** Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2018 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

**Арван нэг.** Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

**Арван хоёр.** Аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр 2018 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтыг дөрөвдүгээр хавсралтаар баталсугай.

**Арван гурав.** Энэ тогтоолын хүрээнд төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд байнгын хяналт тавьж, төсвийн хуримтлагдсан өр, авлагыг бууруулж, шинээр үүсгэхгүй ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

**Арван дөрөв.** Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 42.2 дахь заалтын дагуу төсөвтөө зохицуулалт хийж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн  34 дүгээр тогтоолын 01 дүгээр хавсралт |

|  |
| --- |
| **Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хэрэгжүүлэх хөтөлбөр,** |
| **хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн талаарх тоо болон хэмжээний үзүүлэлт** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Төсвийн эрх захирагч нар, тэдгээрийн хэрэгжүүлэх хөтөлбөр** | **Хүрэх үр дүн** | | | | | | **Ашиглагч байгууллага** | **Зарцуулах төсөв** |
| **Чанар** | | | **Тоо** | | |
| **1** | **Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга** | | | | | | | | |
| 1,1 | Аймгийн ИТХ-ын үйл ажиллагаа | МУ-ын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирлагын тухай хууль болон Төсвийн тухай хуульд заасан ИТХ-ын чиг үүргийг цаг хугацаанд нь бүрэн хэрэгжүүлнэ. | | | Хуралдаан төлөвлөсөн хугацаанд үр дүнтэй зохион байгуулагдсан байна. | | | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдын Хурлын ажлын алба | 383,4 |
| **2** | **Аймгийн засаг дарга** | | | | | | | | |
| 2,1 | **Орон нутгийн төсвөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Засаг даргын ажлын алба | Засаг даргын Тамгын газар, аймгийн эдийн засгийн нийгмийн чадавхийг бэхжүүлж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд шударга, шуурхай хүргэж, ил тод байдалд шинэчлэл хийж, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж үнэлэмжийг дээшлүүлнэ. | | | Орон нутгийн эдийн засаг бэхжиж иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилнэ. | | | Аймгийн ЗДТГ | 1 411,8 |
| 2.1.2 | Орон нутгийн нөөц хөрөнгө | Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан орон нутгийн нөөц хөрөнгийг захиран зарцуулах журмыг хэрэгжүүлэх. | | | ИТХ-аар батлагдсан хөрөнгөөр байгалийн гамшиг ослын үр дагаврыг бууруулна. | | | Аймгийн ЗДТГ | 217,8 |
| 2.1.4 | Орон нутгийн өмчийн газар | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах хууль болон холбогдох хууль, журам хэрэгжсэн байна. | | | Орон нутгийн өмчит байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлнэ. Улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих төсөл арга хэмжээг чанартай зохион байгуулна. | | | Орон нутгийн өмчийн газар | 116,1 |
| 2.1.5 | Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | Санхүүгийн хяналт, дотоод аудитын үйл ажиллагаа сайжирч, шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, төсвийн ил тод байдлыг хангана. | | | Төсвийн ил тод байдал бүрэн хангагдана. | | | Санхүүгийн хяналт, аудитын алба | 106,2 |
| 2.1.6 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | Байгаль орчны холбогдох хууль, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх боломж бүрдэнэ. | | | Хүрээлэн буй орчны зохистой удирдлага хангагдана. | | | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар | 332,5 |
| **2,2** | **Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ** | | | | | | |  | **898,1** |
| 2.2.1 | Булаг шандын эхийг хамгаалах | | | Булаг шанд ширгэх, бохирдлоос хамгаалагдана. | | | 5 | Тухайн сум | 20,0 |
| 2.2.2 | Жавхлант сумын Шарын голын гүүр орчимд элсний нүүлтээс хамгаалсан хамгаалалтын ногоон зурвас /9 га талбайд бургас тарих/ | | | Элсний нүүлт голын урсацад нөлөөллөх нөлөөлийг бууруулна | | | 9 га | Жавхлант сумын ЗДТГ | 9,5 |
| 2.2.3 | Ерөө сумын Бугант тосгоны ундны усны нөөцийн санг шинэчлэх | | | Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны усаар хангагдана | | |  | Бугант тосгоны захирагчийн алба | 75,0 |
| 2.2.4 | Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, сургалт сурталчилгаа зохион байгуулах | | | Усны тухай хуулийг сурталчилан таниулах | | | 1 удаа | БОАЖГ, БСУГ | 1,2 |
| 2.2.5 | Ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг гэрлэн урхиар явуулах | | | Ойн хөнөөлт шавжид нэрвэгдэх талбайн хэмжээ багасна. Ой эрүүлжинэ. | | | 5000 га | Мандал Хушаат сумын ЗДТГ, Ойн анги | 55,0 |
| 2.2.6 | Ойн хөнөөлт шавжийн тэмцлийн ажлыг үүргийн шүршигчээр явуулах | | | Ойн хөнөөлт шавжид нэрвэгдэх талбайн хэмжээ багасна. Ой эрүүлжинэ. | | | 7000 га | Цагааннуур, Түшиг сумын ЗДТГ, Ойн анги | 62,3 |
| 2.2.7 | Ойн хөнөөлт шавжийн өндөг түүх ажлыг Баруунбүрэн /3000 га/, Сант суманд /3000 га/, Ерөө/2000 га/ | | | Ойн хөнөөлт шавжид нэрвэгдэх талбайн хэмжээ багасна. Ой эрүүлжинэ. | | | 8000 га | Баруунбүрэн, Сант, Ерөө сумын ЗДТГ , Ойн анги | 40,0 |
| 2.2.8 | Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах, хяналт шалгалт хийх | | | Байгаль орчны багц хуулийн хэрэгжилт хангагдана. | | | 3 удаа | БОАЖГ | 9,0 |
| 2.2.9 | Ойжуулалтын ажлыг 300 га талбайд мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх | | | Ойн сангийн талбай нэмэгдэнэ. | | | 300 га | Тухайн сумын ЗДТГ, Ойн анги | 208,5 |
| 2.2.10 | Орхоны бүсэд ойн үрийн талбай тусгаарлах ажлыг зохион байгуулах /га/ | | | Шилмэл үрийн нөөц бүрдэнэ. | | | 10 га | Ойн анги | 6,0 |
| 2.2.11 | Мод үржүүлэх шинэ дэвшилтэт технологийг судлан нэвтрүүлэх, мод үржүүлгийн газар байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх | | | Стандартын тарьц, суулгацын нөөц бий болж чанаржина. | | | 1 | БОАЖГ, Ойн ангиуд | 10,0 |
| 2.2.12 | Стандартын тарьц, суулгацын нөөц бий болж чанаржина. | | | 1 | БОАЖГ, Ойн ангиуд | 10,0 |
| 2.2.13 | Стандартын тарьц, суулгацын нөөц бий болж чанаржина. | | | 1 | БОАЖГ, Ойн ангиуд | 10,0 |
| 2.2.14 | Түшиг сумын нутагт улсын хил дагуу байгуулсан халз зурвасыг үргэлжүүлэн хийж гүйцэтгэх | | | Хил дамнасан түймрээс урьдчилан сэргийлнэ. | | | 26 га | БОАЖГ, Түшиг сумын ЗДТГ, Хилийн 0243-р анги | 52,0 |
| 2.2.15 | Алтанбулаг, Түшиг сумын нутагт улсын хил дагуу байгуулсан харлуулсан зурвасны арчилгааны зардал | | | Хил дамнасан түймрээс урьдчилан сэргийлнэ. | | | 112.5 га | БОАЖГ, Алтанбулаг сумын ЗДТГ, Хилийн цэргийн 0243-р анги | 10,0 |
| 2.2.16 | Түймрээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, тэмцэх тухай сургалтыг аймгийн ОБГ-тай хамтран зохион байгуулах | | | Түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажил эрчимжиж, түймрийн тоо багасна. | | | 2 удаа | БОАЖГ, Ойн анги, ОБГ | 3,0 |
| 2.2.17 | Хуш, жодоо, гацууран ойд ойжуулалтын ажлыг 30 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх /Мандал суманд 10 га, Ерөө суманд 10 га, Хүдэр суманд 10 га/ | | | Нэн ховор болон ховор төрлийн модны ойн сангийн талбайн хэмжээ нэмэгдэнэ. | | | 30 га | БОАЖГ, Хүдэр, Мандал, Ерөө сумын ЗДТГ, Ойн анги | 20,9 |
| 2.2.18 | "Ойн цэвэрлэгээ" хөтөлбөрийн хүрээнд Сумын болон сум дундын Ойн ангиудыг түшиглэн ойн нөхөрлөлүүдэд ойг цэвэрлэх, хаягдал модыг ашиглан шахмал түлш гаргах бага оврийн тоног төхөөрөмжөөр хангах | | | Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөр хэрэгжиж, ногоон ажлын байр нэмэгдэнэ, түймэр гарах эрсдэл буурна. | | | 10 | БОАЖГ, Ойн анги, Ойн нөхөрлөл | 30,0 |
| 2.2.19 | Зэрлэг ан амьтанд зориулан биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | | | Ан амьтны амьдрах таатай орчин бий болж, өсч үржих нөхцөл бүрдэнэ. | | | 1 удаа | БОАЖГ, Тухайн сумын ЗДТГ, Ойн анги | 10,0 |
| 2.2.20 | Ховор, нэн ховор ургамлын төрөл, зүйлийг хамгаалах ховордсон ургамлыг тарималжуулах, үржүүлэх, санал санаачлагыг дэмжих | | | Нэн ховор, ховор, ашиглалтад нэн өртөмтгий зүйлүүдийг тарималжуулж, нөөцийг тогтвортой ашиглана. | | | 1 удаа | БОАЖГ, Сумын ЗДТГ, иргэн, ААНБ | 10,0 |
| 2.2.21 | Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүнд дасан зохицох дадал зуршил бий болгох сургалт сурталчилгааг олон нийтэд зохион байгуулах | | | Иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдлэг дээшилж, байгальтай зүй зохистой харьцана. | | | 1 удаа | БОАЖГ | 9,8 |
| 2.2.22 | Цөлжилтөнд өртсөн талбайд ойн зурвас байгуулах ажлыг ОУ-ын байгууллага,ТББ-аар гүйцэтгүүлэх /Орхон, Баянгол сумдад тус бүр 10 га талбайд/ | | | Цөлжилтөнд өртсөн талбайн хэмжээ багасч, уур амьсгал зөөлөрнө. | | | 20 га | БОАЖГ, ТББ, Орхон, Баянгол сумын ЗДТГ | 40,0 |
| 2.2.23 | Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын мод тарих санал санаачилгыг дэмжих, эко орчин бүрдүүлсэн айл өрх, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагыг жил бүр шалгаруулж шагнаж урамшуулах | | | Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын эко орчин бүрдүүлэх санал санаачлага нэмэгдэн, цэвэр эрүүл, орчин бий болно | | | Жилдээ | АЗДТГ, БОАЖГ Сумын ЗДТГ | 2,7 |
| 2.2.24 | Нийтийн цэвэрлэгээнд идэвх, санаачлагатай оролцсон, хог хаягдлыг дахин боловсруулсан иргэн аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулж урамшуулах | | | Хог хаягдлын талаар бүх нийтийн оролцоо сайжирч, иргэдийн ухамсар, сэтгэлгээ сайжирна. | | | Жилдээ | АЗДТГ, Сумдын ЗДТГ | 4,0 |
| 2.2.25 | Хог хаягдал ихээр үүсдэг газруудад санамж самбар байршуулж тавих | | | Ил задгай хог хаяхгүй байлгах нөхцөл бүрдэнэ. | | | Жилдээ | БОАЖГ, Сүхбаатар Алтанбулаг, Шаамар сумын ЗДТГ | 13,2 |
| 2.2.26 | Сэлэнгэ аймгийн "Аялал жуулчлалын салбарт тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам" зөвлөгөөн, аялал жуулчлалын байгууллагуудын ажилчдын мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах сургалт зохион байгуулах | | | Аймгийн аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн менежментийг сайжруулах, төр хувийн хэвшлүүдийн хоорондын хамтын ажиллагаа сайжирна. | | | Жилдээ | БОАЖГ | 4,0 |
| 2.2.27 | Сумдтай хамтран Баруунбүрэн сумын "Гонгорын бумба", Шаамар сумын "Ээж мод-Ханш нээх" эвент арга хэмжээг зохион байгуулахад оролцох | | | Орон нутгаа сурталчилах, гадаад дотоодын жуулчдад аймгийн аялал жуулчлалын маршрутыг сурталчлах мэдээллийн төв, брэнд бүтээгдэхүүн борлуулах асар бий болно. | | | Жилдээ | БОАЖГ | 6,0 |
| 2.2.28 | Байгаль хамгаалагчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах | | | 2017 онд хийсэн ажлаа дүгнэж, цаашид хийх ажлаа төлөвлөнө | | | Жилдээ | БОАЖГ | 5,0 |
| 2.2.29 | Сумдын байгаль хамгаалагчдын цалин, нийгмийн даатгал шимтгэлийн зардал | | |  | | | Жилдээ | БОАЖГ | 120,0 |
| 2.2.30 | Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал | | | Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилт хангагдана. | | | Жилдээ | БОАЖГ | 4,5 |
| 2.2.31 | "Байгалийн ургамлын аймгийн тооллого, зураглалыг мэргэжлийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь шалгаж хүлээн авах" ажлын 2017 оны үлдэгдэл санхүүжилт | | | Байгалийн ургамлын аймгийн нэгдсэн мэдээлэлтэй болох, зураг альбом тархалт, нөөцийн хэмжээ тодорхой болно | | | Жилдээ | БОАЖГ, сумдын ЗДТГ | 12,0 |
| 2.2.32 | Ойжуулалтын ажлыг 200 га талбайд ойн мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх /2017 оны санхүүжилтын үлдэгдэл / | | | Ойжуулсан талбайн хэмжээ нэмэгдэнэ | | | Жилдээ | Тухайн сумын ЗДТГ, Ойн анги | 21,6 |
| 2.2.33 | Монгол Улсын Үндсэн хууль, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль болон шинэ гарсан дүрэм журмыг сурталчлах ажлыг зохион байгуулах. | | | Газрын мэргэжилтнүүд болон Байгаль хамгаалагчид, Ойн ангийнхан хууль эрх зүйн мэдлэг, мэдээлэл нэмэгдэнэ | | | 1 удаа | БОАЖГ | 3,0 |
| **3** | **Улсын төсвөөс авах тусгай зориулалтын шилжүүлгээр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, арга хэмжээ** | | | | | | | | |
| 3,1 | Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээ | | Хамрагдалтын тоог нэмэгдүүлж, сурах орчинг сайжруулан, авьяас чадварыг хөгжүүлнэ. | | | СӨБ-д 6964 ххүхэд, СӨБ-ын хувилбарт сургалтанд 1090 хүүхэд хамрагдана | | Сумдын сургууль | 12 083,1 |
| 3,2 | Ерөнхий боловсролын үйлчилгээ | | Сургалтын чанар үр дүнг дээшлүүлж, сурч боловсрох орчныг сайжруулан, чанартай хоолоор үйлчилнэ. | | | Хүүхдэд ая тухтай орчин бүрдүүлж /хоол, байр/ үйлчилнэ. | | Сумдын цэцэрлэг | 24 038,5 |
| 3,3 | Соёлын үйлчилгээ | | Иргэдэд хүргэх соёлын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | | | Урлаг соёл, музей, номын сангаар үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлнэ. | | Сумдын соёлын төв, чуулга, номын сан, музей | 3 086,3 |
| 3,4 | Эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ | | Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тасралтгүй, чанартай хүртээмжтэй үзүүлэх боломж бүрдэнэ. | | | Хяналт сайжирч, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, үйлчилгээнд хамрагдагсдыг нэмэгдүүлж, өвчлөл эндэгдэл буурна. | | Сумдын эмнэлэг, өрхийн эмнэлэг | 5 927,3 |
| 3,5 | Спортын бодлого, үйл ажиллагаа | | Биеийн тамирын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ. | | | Иргэд, хүүхдийн бие бялдрыг хөгжүүлэх, спортын олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж, соёлын үйлчилгээ, үйл ажиллагааны хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. | | Сумдын спорт хороо, аймгийн Биеийн тамир спортын хороо | 1 099,9 |
| 3,6 | Газрын харилцаа, кадастрын үйлчилгээ | | Газрын шинэтгэлийн бодлогыг эрчимжүүлнэ. | | | Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж, төлөвлөсөн үйл ажиллагааг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэнэ. | | Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар | 399,5 |
| 3,7 | Гэр бүл, залуучууд болон хүүхдийн хөгжил, хамгааллын үйлчилгээ | | Гэр бүлийн болон хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын хөтөлбөрүүдийг хугацаанд нь хэрэгжүүлж, хяналт, дүн шинжилгээ хийж, орон нутгийн бодлогод тусгаж ажиллана. | | | Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжил, оролцооны хөтөлбөр, стратегийг орон нутагт хэрэгжүүлж, орон нутгийн хүүхэд, залуучууд, гэр бүлийн хөгжлийн талаарх бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, шинэчлэхэд хүүхэд, залуучууд, олон нийтийн оролцоог 80 хувьд хүргэж ажиллана. | | Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв, сумдын хүүхдийн ордон | 380,2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн  34 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралт |

|  |
| --- |
| **Аймгийн орон нутгийн хөрөнгөөр 2018 оны төсвийн жилд**  **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,**  **барилга байгууламжийн жагсаалт** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Төсөл арга хэмжээний нэр хүчин чадал байршил** |  | **Эхлэх дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | **2018 онд санхүүжих дүн** | **Ашиглагч байгууллага** |
| **1** | **ЗАСАГ ДАРГА** | 1 |  | **3 885 751,0** | **2 311 884,1** |  |
| **1,1** | **Хөрөнгө оруулалт** | 2 |  | **2 970 293,3** | **1 420 898,1** |  |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | 3 |  | **771 910,1** | **136 200,0** |  |
| 1.1.1 | Орхон Сэлэнгийн бэлчирт голын голдрил засах далан барих | 4 | 2017-2019 | 120 000,0 | 50 000,0 | Сүхбаатар сумын ЗДТГ |
| 1.1.2 | Цагааннуур сумын төвд 1.3 км хатуу хучилттай зам тавих | 5 | 2016-2018 | 651 910,1 | 86 200,0 | Цагаануур сумын ЗДТГ |
| **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | 6 |  | **2 198 383,2** | **1 284 698,1** |  |
| 1.1.3 | Алтанбулаг суманд цэнгэлдэх хүрээлэн барих | 7 | 2018-2018 | 80 000,0 | 80 000,0 | Алтанбулаг сумын ЗДТГ |
| 1.1.4 | Алтанбулаг суманд морь барианы талбай барих | 8 | 2018-2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | Алтанбулаг сумын ЗДТГ |
| 1.1.5 | Баруунбүрэн сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл барих | 9 | 2018-2018 | 80 000,0 | 80 000,0 | Баруунбүрэн сумын ЕБС |
| 1.1.6 | Баянгол сумын төвд 1.6 км бетонон хучилттай зам тавих | 10 | 2018-2020 | 700 000,0 | 150 000,0 | Баянгол сумын ЗДТГ |
| 1.1.7 | Жавхлант суманд төрийн албан хаагчдын байр барих | 11 | 2018-2018 | 55 000,0 | 55 000,0 | Жавхлант сумын ЗДТГ |
| 1.1.8 | Зүүнбүрэн сумын наадмын талбайн саравч барих, зүлэгжүүлэх | 12 | 2018-2018 | 48 383,2 | 48 383,2 | Зүүнбүрэн сумын ЗДТГ |
| 1.1.9 | Мандал сум Хэрх тосгоны халаалтын төвд өргөтгөл хийх | 13 | 2018-2018 | 80 000,0 | 80 000,0 | Хэрх тосгоны Захирагчийн алба |
| 1.1.10 | Орхон суманд нэгдсэн инженерийн шугам сүлжээ байгуулах | 14 | 2018-2020 | 430 000,0 | 100 000,0 | Орхон сумын ЗДТГ |
| 1.1.11 | Сүхбаатар сум Могойтын амны гүүр барих, гэрэлтүүлэг тавих | 15 | 2018-2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | Сүхбаатар сумын ЗДТГ |
| 1.1.12 | Сүхбаатар сум Могойтын аманд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах | 16 | 2018-2018 | 15 000,0 | 15 000,0 | Сүхбаатар сумын Хот тохижуулах газар |
| 1.1.13 | Сүхбаатар сумын цэнхэрийн байрны дундах зам өргөтгөх, үерийн далантай холбох | 17 | 2018-2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | Сүхбаатар сумын ЗДТГ |
| 1.1.14 | Сүхбаатар сум 6-р багт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /2,3-р байрны дунд/ | 18 | 2018-2018 | 15 000,0 | 15 000,0 | Сүхбаатар сумын Хот тохижуулах газар |
| 1.1.15 | Сүхбаатар сум 4-р цэцэрлэгт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах | 19 | 2018-2018 | 15 000,0 | 15 000,0 | Сүхбаатар сумын 4-р цэцэрлэг |
| 1.1.16 | Сүхбаатар суманд зам шинээр тавих | 20 | 2018-2019 | 300 000,0 | 266 314,9 | Сүхбаатар сумын Хот тохижуулах газар |
| 1.1.17 | Сүхбаатар сумын 8-р багийн Буурын голд дулааны шугам шинээр татах | 21 | 2018-2018 | 80 000,0 | 80 000,0 | Сэлэнгэ-Энерго ОНӨААТҮГ |
| 1.1.18 | Сүхбаатар сумын 3-р багийн Салхитын аманд дулааны шугам шинээр татах | 22 | 2018-2018 | 50 000,0 | 50 000,0 | Сэлэнгэ-Энерго ОНӨААТҮГ |
| 1.1.19 | Аймаг, сумдад хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөв хийлгэх | 23 | 2018-2019 | 150 000,0 | 150 000,0 | Аймгийн ЗДТГ |
| 1.1.20 | 0101-р ангийн 14-айлын орон сууц барих | 24 | 2018-2018 | 40 000,0 | 40 000,0 | 0101-р анги |
| **1,2** | **Тоног төхөөрөмж** | 25 |  | **428 400,0** | **428 400,0** |  |
| 1.2.1 | Мандал сумын нэгдсэн эмнэлэгт томограф аппарат авах | 26 | 2017-2018 | 250 000,0 | 250 000,0 | Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг |
| 1.2.2 | Багуудад тоног төхөөрөмж авах | 27 | 2018-2018 | 56 000,0 | 56 000,0 | Багийн Засаг дарга |
| 1.2.3 | Сүхбаатар сумын 4-н багт ухаалаг худгийн тоног төхөөрөмж суурилуулах | 28 | 2018-2018 | 48 000,0 | 48 000,0 | Сүхбаатар сумын ЗДТГ |
| 1.2.4 | Аймгийн ЗДТГ-т тоног төхөөрөмж худалдан авах | 29 | 2018-2018 | 74 400,0 | 74 400,0 | Аймгийн ЗДТГ |
| **1,3** | **Их засвар** | 30 |  | **437 057,7** | **412 586,0** |  |
| 1.3.1 | Ерөө сумын сургуулийн спорт заалны шалны засвар | 31 | 2018-2018 | 31 586,0 | 31 586,0 | Ерөө сумын ЕБС |
| 1.3.2 | Ерөө сум Бугант тосгоны эмнэлгийн моргийн засвар | 32 | 2018-2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | Ерөө сумын ЭМТ |
| 1.3.3 | Орхонтуул сумын ЗДТГ, соёлын төвийн дээвэр засвар | 33 | 2018-2018 | 65 000,0 | 65 000,0 | Орхонтуул сумын ЗДТГ |
| 1.3.4 | Орхонтуул сумын ЗДТГ, соёлын төвийн сантехникийн засвар | 34 | 2018-2018 | 24 000,0 | 24 000,0 | Орхонтуул сумын ЗДТГ |
| 1.3.5 | Сайхан сум Номгон тосгоны захирагчийн албаны гадна фасад, дээвэр, дотор гэрэлтүүлгийн засвар | 35 | 2018-2018 | 50 000,0 | 50 000,0 | Номгон тосгоны Захирагчийн алба |
| 1.3.6 | Шаамар сумын ЗДТГ-ын байрны их засвар | 36 | 2018-2018 | 164 471,7 | 140 000,0 | Шаамар сумын ЗДТГ |
| 1.3.7 | Сүхбаатар сум 24-р байрны сантехникийн шугам сүлжээний засвар | 37 | 2018-2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | Сэлэнгэ-Энерго ОНӨААТҮГ |
| 1.3.8 | Аймгийн ЗДТГ-ын авто машины их засвар | 38 | 2018-2018 | 15 000,0 | 15 000,0 | Аймгийн ЗДТГ |
| 1.3.9 | Сайхан сумын 11-р цэцэрлэгийн сантехник засвар | 39 | 2018-2018 | 12 000,0 | 12 000,0 | Сайхан сумын 11-р цэцэрлэг |
| 1.3.10 | Сайхан сумын 20-р цэцэрлэгийн гадна дулаан, цэвэр усны шугам засвар | 40 | 2018-2018 | 35 000,0 | 35 000,0 | Сайхан сумын 20-р цэцэрлэг |
| **ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ** | | 41 |  | **50 000,0** | **50 000,0** |  |
| 2.1.1 | Зээлийн батлан даалт | 42 | 2018-2018 | 50 000,0 | 50 000,0 | Аймгийн ЗДТГ |
|  | **НИЙТ ДҮН** | 43 |  | **3 885 751,0** | **2 311 884,1** |  |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн  34 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт |

|  |
| --- |
| **Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 оны төсвийн жилд** |
| **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,**  **барилга байгууламжийн жагсаалт** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил** |  | **Эхлэх, дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | **2018 онд санхүүжих дүн** | **Ашиглагч байгууллага** | | **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | 1 |  | **1 804 800,8** | **1 752 860,4** |  | | **1** | **ЗАСАГ ДАРГА** | 2 |  | **1 754 800,8** | **1 702 860,4** |  | | **1,1** | **Хөрөнгө оруулалт** | 3 |  | **794 257,8** | **794 257,8** |  | | **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | 4 |  | **794 257,8** | **794 257,8** |  | | 1.1.1 | Алтанбулаг суманд худалдааны зах байгуулах | 5 | 2018-2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | Алтанбулаг сумын ЗДТГ | | 1.1.2 | Баруунбүрэн суманд гүний худаг гаргах | 6 | 2018-2018 | 20 000,0 | 20 000,0 | Баруунбүрэн сумын ЗДТГ | | 1.1.3 | Ерөө сумын 1-р багийн Энхтал хэсгийн шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, дэд станц | 7 | 2018-2018 | 49 863,5 | 49 863,5 | Ерөө сумын ЗДТГ | | 1.1.4 | Ерөө сумын 2-р багийн Дарь эх хэсгийн шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, дэд станц | 8 | 2018-2018 | 49 386,3 | 49 386,3 | Ерөө сумын ЗДТГ | | 1.1.5 | Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэгийн хүчилтөрөгчийн цогц систем суурьлуулах | 9 | 2018-2018 | 142 878,0 | 142 878,0 | Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэг | | 1.1.6 | Мандал сум Тарни соёлын төв барих | 10 | 2018-2018 | 45 500,0 | 45 500,0 | Мандал сумын ЗДТГ | | 1.1.7 | Мандал сум Түнхэл тосгоны спорт заал, соёлын төвд агааржуулалт, дээврийн засвар, гэрэлтүүлэг | 11 | 2018-2018 | 45 000,0 | 45 000,0 | Түнхэл тосгоны Соёлын төв | | 1.1.8 | Хушаат суманд гэрэлтүүлэг хийх | 12 | 2018-2018 | 65 000,0 | 65 000,0 | Хушаат сумын ЗДТГ | | 1.1.9 | Хүдэр сумын Тарвагатай 1-р багт 04 квт-ын шугам татах | 13 | 2018-2018 | 39 500,0 | 39 500,0 | Хүдэр сумын ЗДТГ | | 1.1.10 | Хүдэр сумын гэр хорооллын гудамж талбайн гэрэлтүүлэг | 14 | 2018-2018 | 40 000,0 | 40 000,0 | Хүдэр сумын ЗДТГ | | 1.1.11 | Мандал сум Түнхэл тосгонд хайрган хучилттай зам тавих | 15 | 2018-2018 | 94 130 | 94 130 | Түнхэл тосгоны Захирагчийн алба | | 1.1.12 | Сүхбаатар сумын төвд шинээр авто зам тавих | 16 | 2018-2018 | 183 000,0 | 183 000,0 | Сүхбаатар сумын ЗДТГ | | **1,2** | **Тоног төхөөрөмж** | 17 |  | **149 492,0** | **149 492,0** |  | | 1.2.1 | Биеийн тамир спортын газарт автобус авах | 18 | 2018-2018 | 28 000,0 | 28 000,0 | БТСГ | | 1.2.2 | Газар зохион байгуулалтын мэдээллийг өгөх самбар, тоног төхөөрөмж | 19 | 2018-2018 | 19 900,0 | 19 900,0 | ГХБХБГ | | 1.2.3 | Алтанбулаг суманд хүнсний ногооны чиглэлийн бага оврын техник, усалгааны систем, хүлэмж авах | 20 | 2018-2018 | 35 000,0 | 35 000,0 | Алтанбулаг сумын ЕБС | | 1.2.4 | Сүхбаатар сумын ундны усыг цэвэршүүлэх тоног төхөөрөмж тавих | 21 | 2018-2018 | 59 600,0 | 59 600,0 | Урсгал ус ХХК | | 1.2.5 | Хушаат суманд мобайл технологийн эхо аппарат авах | 22 | 2018-2018 | 6 992,0 | 6 992,0 | Хушаат сумын ЭМТ | | **1,3** | **Их засвар** | 23 |  | **811 051,0** | **759 110,6** |  | | 1.3.1 | Баруунбүрэн сумын соёлын төвийн дээвэр засвар | 24 | 2018-2018 | 30 000,0 | 30 000,0 | Баруунбүрэн сумын Соёлын төв | | 1.3.2 | Зүүнбүрэн сумын цэцэрлэгийн бохирын шугам засвар | 25 | 2018-2018 | 35 000,0 | 35 000,0 | Зүүнбүрэн сумын Цэцэрлэг | | 1.3.3 | Зүүнбүрэн сумын сургуулийн дээвэр засвар | 26 | 2018-2018 | 80 000,0 | 80 000,0 | Зүүнбүрэн сумын ЕБС | | 1.3.4 | Мандал сум Хэрх тосгоны сургуулийн цонх шинэчлэх, засварлах | 27 | 2018-2018 | 49 000,0 | 49 000,0 | Хэрх тосгоны ЕБС | | 1.3.5 | Орхон сумын эмнэлгийн ариун цэврийн байгууламж, морг, гражийн засвар | 28 | 2018-2018 | 54 000,0 | 54 000,0 | Орхон сумын ЭМТ | | 1.3.6 | Орхонтуул сумын эмнэлгийн морг, гражийн засвар | 29 | 2018-2018 | 25 000,0 | 25 000,0 | Орхонтуул сумын ЭМТ | | 1.3.7 | Сант сумын соёлын төвийн их засвар | 30 | 2018-2018 | 140 000,0 | 140 000,0 | Сант сумын Соёлын төв | | 1.3.8 | Түшиг сумын сургуулийн бохирын шугам засварлах, бохир усны цооног хийх | 31 | 2018-2018 | 34 594,0 | 34 594,0 | Түшиг сумын ЕБС | | 1.3.9 | Хушаат сумын соёлын төвийн дээвэр засвар | 32 | 2018-2018 | 15 000,0 | 15 000,0 | Хушаат сумын Соёлын төв | | 1.3.10 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн поликлиник засвар | 33 | 2018-2019 | 348 457,0 | 296 516,6 | Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг | | **ХӨТӨЛБӨР, ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ** | | 34 |  | **50 000,0** | **50 000,0** |  | | 2.1.1 | Аймгийн баяр наадмын зардал | 35 | 2018-2018 | 50 000,0 | 50 000,0 | Аймгийн ЗДТГ | | **СУМДАД ХУДААРЬЛАГДАХ ДҮН** | | 36 |  |  | **1 657 465,4** |  | | **СУУРЬ ЗАРЛАГА САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ДҮН** | | 37 |  |  | **473 845,9** |  | | **НИЙТ ДҮН** | | 38 |  | **1 804 800,8** | **3 884 171,7** |  | |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн  34 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт |

|  |
| --- |
| **Аймгийн замын сангийн хөрөнгөөр 2018 оны төсвийн жилд**  **хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээ,**  **барилга байгууламжийн жагсаалт** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Д/д** | **Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил** |  | **Эхлэх, дуусах хугацаа** | **Төсөвт өртөг** | | **2018 онд санхүүжих дүн** | | | **Ашиглагч байгууллага** |
| **ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | | | | | | | | |
| **ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ** | | 1 |  | | **533 277,1** | | **488 376,0** |  | |
| **1,1** | **Засаг дарга** | 2 |  | | **533 277,1** | | **488 376,0** |  | |
| **Шилжих хөрөнгө оруулалт** | | 3 |  | | **173 000,0** | | **128 098,9** |  | |
| 1.1.1 | Сүхбаатар сумын дотор хайрган хучилттай зам талбайг асфальт бетоноор хучих | 4 | 2016-2018 | | 173 000,0 | | 128 098,9 | Сүхбаатар сумын ЗДТГ | |
| **Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалт** | | 5 |  | | **20 277,1** | | **20 277,1** |  | |
| 1.1.2 | Хушаат сумын Орхон голын гүүрнээс төмөр замын гарам хүртэл 2.5 км замын засвар | 6 | 2018-2018 | | 20 277,1 | | 20 277,1 | Хушаат сумын ЗДТГ | |
| **1,2** | **Их засвар** | 7 |  | | **340 000,0** | | **340 000,0** |  | |
| 1.2.1 | Алтанбулаг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 8 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Алтанбулаг сумын ЗДТГ | |
| 1.2.2 | Баруунбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 9 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Баруунбүрэн сумын ЗДТГ | |
| 1.2.3 | Баянгол сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 10 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Баянгол сумын ЗДТГ | |
| 1.2.4 | Ерөө сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 11 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Ерөө сумын ЗДТГ | |
| 1.2.5 | Жавхлант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 12 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Жавхлант сумын ЗДТГ | |
| 1.2.6 | Зүүнбүрэн сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 13 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Зүүнбүрэн сумын ЗДТГ | |
| 1.2.7 | Мандал сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 14 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Мандал сумын ЗДТГ | |
| 1.2.8 | Орхон сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 15 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Орхон сумын ЗДТГ | |
| 1.2.9 | Орхонтуул сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 16 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Орхонтуул сумын ЗДТГ | |
| 1.2.10 | Сайхан сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 17 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Сайхан сумын ЗДТГ | |
| 1.2.11 | Сант сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 18 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Сант сумын ЗДТГ | |
| 1.2.12 | Сүхбаатар сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 19 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Сүхбаатар сумын ЗДТГ | |
| 1.2.13 | Түшиг сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 20 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Түшиг сумын ЗДТГ | |
| 1.2.14 | Хушаат сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 21 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Хушаат сумын ЗДТГ | |
| 1.2.15 | Хүдэр сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 22 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Хүдэр сумын ЗДТГ | |
| 1.2.16 | Цагааннуур сумын зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлэг | 23 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Цагааннуур сумын ЗДТГ | |
| 1.2.17 | Шаамар сумын Дулаанхаан тосгонд сайжруулсан зам тавих | 24 | 2018-2018 | | 20 000,0 | | 20 000,0 | Дулаанхаан тосгоны Захирагчийн алба | |
|  | **НИЙТ ДҮН** | 25 |  | | **533 277,1** | | **488 376,0** |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 01 өдөр Дугаар 35 Сүхбаатар сум

**Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны тодотгосон**

**төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай**

Аймгийн Засаг даргаас оруулсан саналыг хэлэлцээд Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 34 дугаар зүйлийн 34.2.1, 56 дугаар зүйлийн 56.2 дахь заалт, Сангийн сайдын 2017 оны 216, 331 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны тодотгосон төсөв батлах тухай” 33 дугаар тогтоолд доорх өөрчлөлтийг оруулсугай. Үүнд:

1.Тогтоолын нэгдүгээр зүйлийн 1.1.2 дахь заалтын дүнг 262’078.6 мянган төгрөг, төсвийн татварын орлого дүнг 12’336’827.3 мянган төгрөг, 1.2.4 дахь заалтын дүнг 55’048.0 мянган төгрөг, аймгийн төсвийн татварын бус орлого дүнг 457’473.6 мянган төгрөг, 1.3.3 дахь заалтын дүнг 46’644’476.2 мянган төгрөг, аймгийн төсөвт улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг дүнг 52’633’140.5 мянган төгрөг, нийт дүнг 67’481’846.6 төгрөг болгон;

2.Тогтоолын хоёрдугаар зүйлийн 2.1 дэх заалтын Орон нутгийн өмчийн газар төсвийн байгууллагын өөрийн орлого дүнг 10’048.0 мянган төгрөг нийт дүнг 55’048.0 мянган төгрөг, 2.2 дахь заалтын Орон нутгийн музей төсвийн байгууллагын өөрийн орлого дүнг 2’463.2 мянган төгрөг, Орон нутгийн номын сан төсвийн байгууллагын орлого дүнг 388.5 мянган төгрөг нийт дүнг 34’911.9 мянган төгрөг болгон;

3.Тогтоолын гуравдугаар зүйлийн 3.3.1 дэх заалтын дүнг 3’719’372.0 мянган төгрөг, 3.3.2 дахь заалтын дүнг 2’542’089.9 мянган төгрөг, 3.3.3 дахь заалтын дүнг 44’102’386.3 мянган төгрөг Санхүүгийн дэмжлэг, тусгай зориулалтын шилжүүлэг болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг дүнг 52’637’980.4 мянган төгрөг, нийт дүнг 67’481’846.6 мянган төгрөг болгон;

4.Тогтоолын зургаадугаар зүйлийн 3 дахь заалтын дүнг 334’375.3 мянган төгрөг, нийт дүнг 3’719’372.0 мянган төгрөг болгон;

5.Тогтоолын есдүгээр зүйлийн Биеийн тамир, спортын байгууллага баганын 2 дахь заалтын дүнг 37’539.9 мянган төгрөг, 3 дахь заалтын дүнг 45’272.9 мянган төгрөг, 4 дэх заалтын дүнг 29’484.9 мянган төгрөг, 7 дахь заалтын дүнг 172’538.3 мянган төгрөг, 10 дахь заалтын дүнг 42’274.6 мянган төгрөг, 16 дахь заалтын дүнг 111’329.5 мянган төгрөг, шууд харьцдаг байгууллагуудын 4 дэх заалтыг 686’600.5 мянган төгрөг болгон;

6.Тогтоолын дөрөвдүгээр зүйлийг “Аймгийн 2017 оны төсвийн орлого, зарлагын хэмжээг 67481846,6 мянган төгрөгөөр баталсугай” болгон тус тус өөрчилсүгэй.

Хоёр.Энэ тогтоолын хүрээнд төсвийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтанд байнгын хяналт тавьж, төсвийн хуримтлагдсан өр, авлагыг бууруулж, шинээр үүсгэхгүй ажиллахыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт үүрэг болгосугай.

Гурав.Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 42.2 дахь заалтын дагуу төсөвтөө зохицуулалт хийж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН

ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 01 өдөр Дугаар 36 Сүхбаатар сум

**Ажлын хэсэг байгуулах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 20 дугаар тогтоол, 2017 оны 30 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, бэлчээр, тариалангийн болон хадлангийн талбайн ашиглалтыг сайжруулах асуудлыг судлах зорилго бүхий ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Ажлын хэсгийн ахлагчаар

Ч.Жаргалсайхан Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч

Нарийн бичгийн даргаар

Д.Бүрэнжаргал Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Гишүүдэд

Х.Даваахүү Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч

Б.Ганболд Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч

Ө.Чимэддорж Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч

Ж.Наранцэцэг Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч

Ц.Отгонтүйн Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч

Д.Ёндонжамц Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

Х.Батболд Аймгийн Татварын хэлтсийн дарга

Б.Мөнхтөр Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

Б.Саруултөгс Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын

газрын дарга

Хоёр. Ажлын хэсэгт ДААЛГАХ нь:

1.Бэлчээр, тариалангийн болон хадлангийн талбайг зориулалтын дагуу зүй зохистой ашиглаж байгаа эсэх, бэлчээрийн даацын хэтрэлтийг тогтоох, хамгаалах, сайжруулахад иргэдээс санал авч дүгнэлт гаргах;

2.Аймгийн хэмжээнд бэлчээрийн төлбөр тогтоох талаар хууль зүйд нийцсэн тогтоолын төслийг боловсруулах;

3.Ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд тариалан, мал аж ахуй эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэхэд чиглэсэн ажил, арга хэмжээг судалж санал боловсруулах;

Гурав.Ажлын хэсгийн санал дүгнэлтээ 2018 оны эхний улиралд багтаан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Ч.Жаргалсайхан/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

**Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол**

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 04 өдөр Дугаар 01 Сүхбаатар сум

**2017 онд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт,**

**байршил, хэмжээ батлах тухай**

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11,1,2-т заасныг үндэслэн аймгийн Засаг даргаас ирүүлсэн саналыг сум тус бүрээр хэлэлцээд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.2017 онд аймгийн хэмжээнд иргэдэд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээг сум тус бүрээр хавсралтаар баталсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дугаар сарын

04-ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолын хавсралт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **д/д** | **Сумын нэрс** | **Өмчлүүлэх газрын байршил** | **Иргэнд өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ /га-гаар/** | **Өмчлүүлэх газрын зориулалт / га-гаар /** | | | | | | | |
|
| **Иргэнд үнэгүй өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ** | **Үүнээс** | | | **Аж ахуйн зориулалтаар** | **Үүнээс** | | |
|
| **Одоо эзэмшиж байгаа газрын нийт хэмжээ** | **Шинээр өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ** | **Улсын чанартай авто замын дагуу өмчлүүлэх газрын нийт хэмжээ** | **Үр тарианы** | **Төмс, хүнсний ногооны** | **Газар тариалан-гийнхаас бусад аж ахуйн** |
|
|
|
| **А** | **1** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Алтанбулаг | Солдатын зүүн хэсэг | 203,26 | 203,26 |  | 203,26 |  | 0 |  |  |  |
| Их овооны урт | 11,62 | 11,62 |  | 11,62 |  | 0 |  |  |  |
| Сумын төв Булаг 2-р хэсэг | 0,06 | 0,06 |  | 0,06 |  | 0 |  |  |  |
| Сэлэмтийн зүүн хэсэг | 94,75 | 94,75 |  |  | 94,75 | 0 |  |  |  |
| Хоёр элсний баруун хэсэг Жононгийн их хөндий | 3,01 | 3,01 |  |  | 3,01 | 0 |  |  |  |
| Сэлэмтийн баруун хэсэг | 20,44 | 20,44 |  |  | 20,44 | 0 |  |  |  |
| Номт, Шар хадатын ам | 118,3 | 118,3 |  |  | 118,3 | 0 |  |  |  |
| Партизаны хороолол, Найрамдал, Суврагын, Булагийн, Залуучуудын, Солдатын хороолол | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |  | 0 |  |  |  |
| Номтын ам | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  |  | 0 |  |  |  |
| Хилийн боомтын дэргэд Найрамдал 1-53 тоот | 0,13 | 0 |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |
| Найрамдлын 1-р хэсэг Залуучуудын 1-р хэсгийн баруун тал | 0,18 | 0 |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,18 |
| Сумын төв Залчуудад 1-30 тоот | 0,28 | 0 |  |  |  | 0,28 |  |  | 0,28 |
| Музейн баруун урд талд | 0,2 | 0 |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Залуучуудын 1-29 тоот | 0,12 | 0 |  |  |  | 0,12 |  |  | 0,12 |
| **сумын дүн** | | | **466.86** | **465.95** | **14.51** | **214.94** | **236.5** | **0.91** | **0** | **0** | **0.91** |
| 2 | Баруунбүрэн | Зайсан хороолол | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 0 |  |  |  |
| Гэсэр | 5,2 | 5,2 |  | 5,2 |  | 0 |  |  |  |
| Цагаан овоо | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0 |  |  |  |
| Өгөөмөр хороолол | 8,9 | 8,9 |  | 8,9 |  | 0 |  |  |  |
| Замын найлгайд | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **17,5** | **17,5** | **0** | **17,5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Баянгол | ТЗ-ын 196-р км замын зүүн тал, Баян уулын өвөр | 3,36 | 3,36 |  | 3,36 |  | 0 |  |  |  |
| 212-р зөрлөгийн төвд | 2,93 | 2,93 |  | 2,93 |  | 0 |  |  |  |
| 179-р зөрлөг | 2,05 | 2,05 |  | 2,05 |  | 0 |  |  |  |
| Эрхэт өртөө | 7,89 | 7,89 | 0,89 | 7 |  | 0 |  |  |  |
| 221-р зөрлөгийн төвд | 1,2 | 1,2 |  | 1,2 |  | 0 |  |  |  |
| Сэтэрхий хөтөлийн урд энгэрт төв замын баруун талд | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 |  | 0 |  |  |  |
| Дэрстэй цахилгааны шугамын баруун зүүн талд | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 |  | 0 |  |  |  |
| Төв замын зүүн тал Эрдэнэт-Орчлон ХХК-ны хашааны хойд тал | 1,26 | 1,26 |  |  | 1,26 | 0 |  |  |  |
| Баянгол урдуураа төв замын зүүн талд | 14 | 14 |  |  | 14 | 0 |  |  |  |
| Дуушийн гозгорын баруун талд | 5,04 | 5,04 |  | 5,04 |  | 0 |  |  |  |
| Баян багийн 1, 2,3-р хэсгийн хойд талаар гудамж хоорондын сул зай | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |  | 0 |  |  |  |
| Гонир багийн 1,2,3-р хэсгийн гудамж хоорондын сул зай | 0,14 | 0,14 |  | 0,14 |  | 0 |  |  |  |
| 212 ба 221-р зөрлөгийн төв хэсэгт | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  |  | 0 |  |  |  |
| Төмөр замын 8-р байшин | 0,71 | 0,71 | 0,71 |  |  | 0 |  |  |  |
| Баян багийн 1,2,3-р хэсэгт | 0,56 | 0,56 | 0,56 |  |  | 0 |  |  |  |
| Гонир багийн 1,2,3-р хэсэгт | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  | 0 |  |  |  |
| Хараа багийн 1,4,7-р хэсэгт | 0,19 | 0,19 | 0,19 |  |  | 0 |  |  |  |
| Сумын төвд төв замын баруун талд | 0,2 | 0 |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| Сумын төвд төв замын зүүн талд | 0,19 | 0 |  |  |  | 0,19 |  |  | 0,19 |
| Хуучин тэжээлийн үйлдвэрийн баруун хойд талд | 2,6 | 0 |  |  |  | 2,6 |  |  | 2,6 |
| **сумын дүн** | | | **46,25** | **43,26** | **3,71** | **24,29** | **15,26** | **2,99** | **0** | **0** | **2,99** |
| 4 | Ерөө | Тавин баг тавин ус өртөө | 8 | 8 |  | 8 |  | 0 |  |  |  |
| Тавин баг тавин ус өртөөний ард | 12 | 12 |  | 12 |  | 0 |  |  |  |
| Гангын тохой | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| Гэрэлт хайлааст | 20 | 20 |  | 20 |  | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **44** | **44** | **0** | **44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Жавхлант | Сумын төв Моностой 2-р баг Төхөмд | 2,9 | 2,9 |  | 2,9 |  | 0 |  |  |  |
| Сумын төв /Шатахуун түгээх стацын хойно/ | 7 | 7 |  | 7 |  | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **9,9** | **9,9** | **0** | **9,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6 | Зүүнбүрэн | Жаргалант 1-р баг 6-р хэсэг | 17,5 | 17,5 |  | 17,5 |  |  |  |  |  |
| Жаргалант 1-р баг Бойны дов | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Бэлчир 2-р баг 2-р хэсэг | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **38** | **38** | **0** | **38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | Мандал | Төмөр зам 1-р баг баруун, дунд өлөнт | 5 | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |
| Ширхэнцэгийн 2-р баг Хайлааст, Улиастай, Ширхэнцэг 241-р зөрлөг | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |  | 0 |  |  |  |
| Баянсуудал 3-р баг Бороо, Булаг, Хараа, Рашаант, Баянбулаг 1,2,3,4,5, Үтрэм 1,2 гарам | 16 | 16 | 16 |  |  | 0 |  |  |  |
| Хэрх 4-р баг Намаг, Гүн худаг, Эрдэнэтолгой, Сүүл толгой 1,2, Холбоо толгой 1,2, Дэнж | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |
| Түнхэл 5-р баг Хараагийн 1,2,3,4,5, Түнхэл 1,2, Дэнж, Сайр, Довын дов, Булаг 1,2, Нарстай | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  | 0 |  |  |  |
| Баянхангай 6-р баг Дунд өлөнт, Баянхангай | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  |
| Минжийн хангай 7-р баг Минжийнхангай, Дууш, Наран, Сансар, шарын гол баян арцат | 5,6 | 5,6 | 5,6 |  |  | 0 |  |  |  |
| Тарни 8-р баг Дунд гол, хужирнуга, худаг булаг, дэнж, бэрх, арцат | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |
| Баян-Арцтын 9-р баг Арцат, Ширхэнцэг, Партизан, Энхтайван, Найрамдал | 5 | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |
| Баянхангай 6-р баг Баянхангайн хойд талаар | 10,4 | 10,4 |  | 10,4 |  | 0 |  |  |  |
| Хэрх 4-р баг Гүнхудаг | 6,6 | 6,6 |  | 6,6 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Төмөрзамын 1-р баг Цаг уурын станцын бруун талд | 11 | 11 |  | 11 |  | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **75,8** | **75,8** | **47,8** | **28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | Орхон | Сумын төв | 10 | 10 | 4 | 6 |  | 0 |  |  |  |
| Бэлэндалай | 2 | 2 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |
| Дархан Эрдэнэтийн зам дагуу | 70 | 70 |  |  | 70 | 0 |  |  |  |
| Шийр | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| Овоот | 4,7 | 4,7 | 4 | 0,7 |  | 0 |  |  |  |
| Шийр, 42-р зөрлөг, Бэлэндалай, Цант | 5 | 5 | 5 |  |  | 0 |  |  |  |
| Дархан Эрэнэтийн зам дагуу | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Сэртэнгийн хөндий | 7,35 | 7,35 | 7 |  | 0,35 | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **100,05** | **100,05** | **20** | **9,7** | **70,35** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Орхонтуул | Хонхор хороолол | 2,15 | 2,15 | 1,8 | 0,35 |  | 0 |  |  |  |
| Дөхөм хороолол | 1,73 | 1,73 | 1,03 | 0,7 |  | 0 |  |  |  |
| Гуртын хороолол | 3,2 | 3,2 | 1,8 | 1,4 |  | 0 |  |  |  |
| Бор толгойн хороолол | 0,47 | 0,47 | 0,33 | 0,14 |  | 0 |  |  |  |
| Туулын дэнж хороолол | 0,59 | 0,59 | 0,24 | 0,35 |  | 0 |  |  |  |
| Дэлийн хороолол | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,07 |  | 0 |  |  |  |
| Хайлааст | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  | 0 |  |  |  |
| Нөөлөгт хороолол | 1,4 | 1,4 |  | 1,4 |  | 0 |  |  |  |
| Орхон хороолол | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **8,3** | **8,3** | **5,29** | **6,16** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Сайхан | 2-р баг Овоот хороолол | 1,68 | 1,68 | 0,28 | 1,4 |  | 0 |  |  |  |
| 2-р баг Дөмбөн хороолол | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 |  | 0 |  |  |  |
| 3-р баг Ногоон модны гүүр | 2,25 | 2,25 |  | 2,25 |  | 0 |  |  |  |
| 3-р баг Ширээ нуруу | 8,4 | 8,4 |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 3-р баг Номгон хороолол | 1,06 | 1,06 | 0,36 |  | 0,7 | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **16,89** | **16,89** | **0,64** | **15,55** | **0,7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | Сант | 1-р баг Зэгстэй | 3,15 | 3,15 |  |  | 3,15 | 0 |  |  |  |
| 1-р баг Гурамсан | 3,15 | 3,15 |  |  | 3,15 | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **6,3** | **6,3** | **0** | **0** | **6,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | Сүхбаатар | 1-р баг Хонгор морьт | 1,55 | 1,55 | 0,35 | *1,2* |  | 0 |  |  |  |
| 2-р баг Могойтийн ам | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0 |  |  |  |
| 3-р баг Салхитын ам | 1 | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  |  |
| 4-р баг Шүдэнзний ар | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |
| 4, 7-р багийн 2,4 айлын дан байрууд | 15,22 | 15,22 | 3,58 | 11,64 |  | 0 |  |  |  |
| 8-р баг мал эмнэлгийн хойд талаар | 3 | 3 | 1 | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 5-р баг Бор гүвээ, Бойны тохой | 7 | 7 | 3 | 4 |  | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **28,85** | **28,85** | **9,01** | **19,84** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 13 | Түшиг | 1, 2-р багийн 1-4р хэсэг | 2 | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |
| Байв | 17,5 | 17,5 |  | 17,5 |  | 0 |  |  |  |
| Хүрэн толгой | 3,5 | 3,5 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| Хүүхдийн овоо | 7 | 7 |  | 7 |  | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **30** | **30** | **2** | **28** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 14 | Хушаат | Даагат Ишгэнт хорооллын арын тариалангийн талбайн захад | 6,4 | 6,4 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
| Мөнхтолгой Рашаант хороолол | 6,4 | 6,4 |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
| Мөнхтолгой Дуулга хороолол | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| Мөнхтолгой Орхон хороолол | 2,24 | 2,24 |  | 2,24 |  |  |  |  |  |
| Мөнхтолгой Баржгар улаан | 1,28 | 1,28 |  | 1,28 |  |  |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **16,67** | **16,67** | **0** | **16,67** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 15 | Хүдэр | Тарвагтай 1-р баг | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| Баянцагаан 2-р баг | 4 | 4 |  | 4 |  | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **8** | **8** | **0** | **8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | Цагааннуур | Хонхорт | 67,4 | 67,4 |  | 67,4 |  | 0 |  |  |  |
| Сэлэнгэ тариа үтрэмийн баруун болон урд талд | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  | 0 |  |  |  |
| Сэлэнгэ тариа үтрэмээс хойшоо цагаан худаг хүртэл |  |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| Хуурч 2-р багийн гудамж хооронд |  |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |
| Дэнж, Хонхор | 2,1 | 2,1 | 2,1 |  |  | 0 |  |  |  |
| ЗДТГазрын урд талд | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |  | 0 |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **73,1** | **73,1** | **10,1** | **67,4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | Шаамар | 1-р Баг хорооллын урд хэсэг | 21 | 21 |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 1-р баг Усан сангийн дэнж | 0,7 | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 1-р баг Дэнжийн 1-р хэсэг орон нутгийн зам дагуу | 0,7 | 0,7 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |
| 1-р баг Эмнэлгээс зүүн тийш | 1,05 | 1,05 |  | 1,05 |  |  |  |  |  |
| 1-р баг Дэнжийн 1-р хэсэг | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 1-р баг Зөгийн хэсэг | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 1-р баг 34-р км | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 1-р баг Ногоо Шаамар | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 1-р баг Ногоо Шаамарын дэнж | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 3-р баг Дэнж | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 3-р баг Хонхор | 6 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3-р баг Дөрвөн зам | 4,2 | 4,2 |  |  | 4,2 |  |  |  |  |
| **сумын дүн** | | | **36,25** | **36,25** | **0** | **10,35** | **25,9** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Aймгийн хэмжээнд** | | | **1022,72** | **1018,82** | **113,06** | **558,3** | **355,01** | **3,9** | **0** | **0** | **3,9** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 04 өдөр Дугаар 02 Сүхбаатар сум

**2017 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай**

**хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх хуваарийг батлах тухай**

Ойн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2016 оны А/111 тоот тушаалыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1. Аймгийн нутаг дэвсгэрээс 2017 онд ойгоос бэлтгэх модны төрлөөр тогтоосон дээд хязгаарыг 1 дүгээр хавсралтаар, огтлолтын төрлөөр тогтоосон дээд хязгаарыг 2 дугаар хавсралтаар, Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойн санд явуулах цэвэрлэгээний огтлолтын талбай, бэлтгэх модны дээд хязгаарыг 3 дугаар хавсралтаар, “Ойн цэвэрлэгээ” хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэх модны дээд хязгаарыг 4 дүгээр хавсралтаар тус тус баталсугай.
2. Мод бэлтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг сайтар хангаж ажиллах, бэлтгэсэн модны 30-аас доошгүй хувийг орон нутгийн хэрэгцээнд нийлүүлж ажиллахыг сумдын Засаг дарга, сум дундын Ойн ангийн дарга, мод бэлтгэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүдийн дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.
3. Ойн сангийн нөөцгүй Сүхбаатар, Жавхлант, Зүүнбүрэн, Орхон, Орхонтуул Сайхан, Шаамар, Баянгол зэрэг сумд нутаг дэвсгэрээс нь мод бэлтгэхээр энэ тогтоолд заасан хөрш зэргэлдээ сумдын Засаг дарга нартай мод бэлтгэх хугацаа, нөхцлийг тохиролцон түлшний болон хэрэгцээний мод бэлтгэх гэрээ хийж хэрэгжүүлж ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
4. Энэ тогтоолын 3 дугаар хавсралтанд тусгагдсан Тусгай хамгаалалттай газраас цэвэрлэгээний огтлолтоор бэлтгэх модыг Шаамар, Сүхбаатар, Мандал, Ерөө сумдын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад олгохыг Тужийн нарсны болон Хан Хэнтий Байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаадын дарга нарт даалгасугай.
5. Ойн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмыг удаа дараа зөрчсөн, энэ талаар иргэдээс удаа дараа гомдол санал ирсэн, 2016 онд мод бэлтгэлийн хуваарь аван түүнийгээ бэлтгээгүйн улмаас ойн нөөц ашигласны орлогын төлөвлөгөөг тасалдуулсан, өөрийн хөрөнгөөр ойжуулалтын ажил гүйцэтгээгүй, дутуу хийсэн аж ахуйн нэгж байгууллага, нөхөрлөлд мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгохгүй байхыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга нарт зөвлөсүгэй.
6. Энэхүү тогтоолоор баталсан дээд хэмжээнд багтаан сум, нөхөрлөл, иргэдийн бэлтгэх модны дээд хязгаарыг тогтоохдоо 2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс эхлэн мөрдөгдөх Ойн тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн шийдвэрлүүлэхийг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд, Засаг дарга нарт даалгасугай.
7. Энэ тогтоолоор баталсан тухайн суманд олгосон түлээний модыг өөр аймаг, хотруу тээвэрлүүлэхгүй байхыг сумын болон сум дундын ойн ангиуд, сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.
8. Тогтоолын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, зохион байгуулж ажиллахыг сумын болон сум дундын Ойн ангийн дарга болон аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга /Б.Батзориг/, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга /Ж.Отгонхүү/, сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.
9. Сумдад цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэх хэрэгцээний модыг иргэд, ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаар бэлтгүүлж, сум орон нутгийнхаа хэрэгцээг хангаж ажиллахыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг нарт даалгасугай
10. Ойгоос мод бэлтгэх ажлыг холбогдох заавар журмын дагуу гүйцэтгүүлж, үйлдвэрлэлийн огтлолтоор бэлтгэсэн 100 шоо метрмодтутамд 1,5 га, арчилгааны сийрүүлэх болон завсрын, цэвэрлэгээний огтлолтоор бэлтгэсэн хэрэглээний модны 100 шоо метр тутамд холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгөөр 1.5 га талбайд ойжуулалт хийлгэх, уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор ойгоос мод бэлтгэсэн иргэнээр Ойн тухай хуулийн огтолсон нэг модны оронд арван мод ойд тарьж ургуулах заалтийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хяналтын газарт үүрэг болгосугай
11. Тогтоолын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, дүнг 2017 оны 4 дүгээр улиралд багтаан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд танилцуулахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга /Б.Батзориг/-т даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний  өдрийн 02 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралт |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сумын нэр | Бэлтгэх сумын нэр | Үйлдвэрлэлийн огтлолт | Арчилгааны огтлолт | Цэвэрлэгээ | | Нийт хэрэглээ | Түлээ | Бүгд дүн |
| Огтлолт | Ажил |
| 1 | Алтанбулаг | Өөрийн сумаас |  | 300 | 400 | 300 | **1000** | 5220 | ***6220*** |
| 2 | Сүхбаатар | Алтанбулаг |  |  |  |  |  | 12000 | ***30000*** |
| Хүдэр |  |  |  |  |  | 6000 |
| Түшиг |  |  |  |  |  | 12000 |
| 3 | Шаамар | Цагааннуур |  |  | 1000 |  | **1000** | 1400 | ***2400*** |
| Хүдэр |  |  |  |  |  | 1000 | ***1000*** |
| 4 | Ерөө | Өөрийн сумаас | 4500 | 1000 | 3000 | 1500 | **10000** | 1500 | ***11500*** |
| 5 | Хүдэр | Өөрийн сумаас | 4500 | 1500 | 1500 | 3000 | **10500** | 3250 | ***13750*** |
| 6 | Зүүнбүрэн | Түшиг |  | 500 | 500 |  | **1000** | 2600 | ***3600*** |
| 7 | Цагааннуур | Өөрийн сумаас | 1000 | 500 | 500 |  | **2000** | 3820 | ***5820*** |
| 8 | Түшиг | Өөрийн сумаас | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 | **6000** | 2460 | ***8460*** |
| 9 | Хушаат | Өөрийн сумаас | 1500 |  | 200 |  | **1700** | 1900 | ***3600*** |
| 10 | Жавхлант | Ерөө |  |  |  |  | **0** | 1000 | ***1000*** |
| Өөрийн сумаас |  |  |  |  |  | 200 | ***200*** |
| 11 | Орхон | Баруунбүрэн |  |  |  |  | **0** | 1500 | ***1500*** |
| Сант сумаас |  |  |  |  |  | 1500 | ***1500*** |
| 12 | Орхонтуул | Баруунбүрэн |  |  |  |  | **0** | 1700 | ***1700*** |
| 13 | Баянгол | Ерөө |  |  |  |  | **0** | 100 | ***100*** |
| Өөрийн сумаас |  |  |  |  |  | 4000 | ***4000*** |
| 14 | Мандал | Өөрийн сумаас | 1000 | 200 | 4800 | 2000 | **8000** | 8270 | ***16270*** |
| 15 | Сайхан | Баруунбүрэн |  | 500 | 500 |  | **1000** | 2050 | ***3050*** |
| Сант сумаас |  |  |  |  |  | 2050 | ***2050*** |
| 16 | Сант | Өөрийн сумаас |  | 100 | 400 | 500 | **1000** | 3450 | ***4450*** |
| 17 | Баруунбүрэн | Өөрийн сумаас | 500 | 200 | 1000 | 200 | **1900** | 3880 | ***5780*** |
| **Нийт дүн** | |  | **15500** | **5800** | **14800** | **9000** | **45100** | **82850** | ***127950*** |

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний

өдрийн 02 дугаар тогтоолын 02 дугаар хавсралт

**2017 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар модны төрлөөр / Орлогын төлөвлөгөө/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зориулалт | Огтлолтын төрөл | | Модны төрөл | Хэмжих нэгж | Сумын нэр | | | | | | | | | | | | | | | | | Бүгд |
| Алтанбулаг | Зүүнбүрэн | Сүхбаатар | Цагааннуур | Түшиг | Шаамар | Баруунбүрэн | Орхон | Сайхан | Орхонтуул | Хушаат | сант | Ерөө | Жавхлант | Хүдэр | Мандал | Баянгол |
| Үйлдвэрлэлийн îãòëîëò | Хэрэглээ | | Шинэс | М3 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 1500 |  | 2500 |  |  | 800 |  | **5300** |
| Нарс | М3 |  |  |  | 1000 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 3500 |  |  | **8000** |
| хус | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 | 200 |  | **2200** |
| Улиангар | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Дүн** | | | М3 |  |  |  | **1000** | **2500** |  | **500** |  |  |  | **1500** |  | **4500** |  | **4500** | **1000** |  | **15500** |
| Түлээ | | Шинэс | М3 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 300 |  | 500 |  |  | 200 |  | **1100** |
| Нарс | М3 |  |  |  | 300 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 500 |  |  | **1200** |
| хус | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 | 50 |  | **450** |
| **Дүн** | | | М3 |  |  |  | **300** | **200** |  | **100** |  |  |  | **300** |  | **900** |  | **700** | **250** |  | **2750** |
| **Бүгд** | | | | М3 |  |  |  | **1300** | **2700** | **0** | **600** | **0** | **0** | **0** | **1800** | **0** | **5400** | **0** | **5200** | **1250** |  | **18250** |
| га |  |  |  | 150 | **300** |  |  |  |  |  | **150** |  | **1100** |  | **250** | **500** |  | **2450** |
| Арчилгааны огтлолт | Хэрэглээ | | Шинэс | М3 |  |  |  | 200 | 500 |  | 200 |  | 500 |  | 0 | 100 | 500 |  |  | 200 |  | **2200** |
| Нарс | М3 | 300 | 500 |  | 300 | 500 |  |  |  |  |  | 0 |  | 500 |  | 1500 |  |  | **3600** |
| Улиангар | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Улиас | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| хус | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Дүн** | | | М3 | **300** | **500** |  | **500** | **1000** |  | **200** | **0** | **500** | **0** | **0** | **100** | **1000** |  | **1500** | **200** |  | **5800** |
| Түлээ | | Улиангар | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Шинэс | М3 |  |  |  | 50 | 100 |  | 30 |  | 100 |  |  | 20 | 100 |  |  | 50 |  | **450** |
| Нарс | М3 | 50 | 50 |  | 70 | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  | 200 |  |  | **570** |
| хус | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Улиас | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Дүн** | | | М3 | **50** | **50** | **-** | **120** | **200** | **-** | **30** | **-** | **100** | **-** | **-** | **20** | **200** | **-** | **200** | **50** |  | **1020** |
| **Бүгд** | | | | М3 | **350** | **550** | **-** | **620** | **1 200** | **-** | **230** | **-** | **600** | **-** | **-** | **120** | **1 200** | **-** | **1 700** | **250** |  | **6820** |
| га |  |  |  | **60** | **95** |  | **80** |  | **90** |  |  |  | **250** |  | **90** | **20** |  | **685** |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цэвэрлэгээний огтлолт | Хэрэглээ | | Улиангар | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Шинэс | М3 |  |  |  |  | 500 | 500 | 1000 |  | 500 |  |  | 400 | 2000 |  |  | 1000 |  | **5900** |
| Нарс | М3 |  | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1200 | 500 |  | **4700** |
| хус | М3 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 300 |  |  | **700** |
| Улиас | М3 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **200** |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3300 |  | **3300** |
| **Дүн** | | | М3 | **400** | **500** | **0** | **500** | **1000** | **1000** | **1000** | **0** | **500** | **0** | **200** | **400** | **3000** | **0** | **1500** | **4800** | **0** | **14800** |
| Түлээ | | Улиангар | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Шинэс | М3 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | 30 | 200 |  |  | 370 |  | **750** |
| Нарс | М3 |  | 100 |  | 200 | 200 | 50 |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 100 | 100 |  | **950** |
| хус | М3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | **100** |
| Улиас | М3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | **2520** |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | **1000** |
| **Дүн** | | | М3 | **70** | **100** | **0** | **200** | **250** | **100** | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **30** | **400** | **0** | **150** | **1470** | **2500** | **5320** |
| **Бүгд** | | | | М3 | **470** | **600** | **0** | **700** | **1250** | **1100** | **1050** | **0** | **500** | **0** | **200** | **430** | **3400** | **0** | **1650** | **6270** | **2500** | **20120** |
| га | **60** | **65** |  | **70** | **150** | **60** | **50** | **30** | **50** | **20** | **40** | **35** | **400** | **50** | **200** | **500** | **20** | **1800** |
| Цэвэрлэгээний ажил | | Хэрэглээ | Улиангар | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Шинэс | М3 |  |  |  |  | 500 |  | 200 |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  | **1300** |
| Нарс | М3 | 300 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 2500 | 2000 |  | **6500** |
| хус | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 500 |  |  | **600** |
| Улиас | М3 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | **600** |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Дүн** | | М3 | **300** | **0** | **0** | **0** | **1500** | **0** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **500** | **1500** | **0** | **3000** | **2000** | **0** | **9000** |
| Түлээ | Шинэс | М3 |  |  |  | 800 | 1000 |  | 3700 | 2500 | 4000 | 1500 |  | 3000 |  |  |  | 1000 |  | **17500** |
| Нарс | М3 | 3100 | 2000 | 24000 | 600 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 2000 | 500 | 100 | **35300** |
| хус | М3 | 1000 | 250 | 6000 | 1800 |  | 300 |  | 500 |  | 200 | 500 | 200 |  | 100 | 200 | 5000 | 500 | **16550** |
| Улиас | М3 | 1000 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 1000 | 100 |  | 100 |  |  |  | **2700** |
| Улиангар | М3 |  | 200 |  |  | 310 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 1000 | **1710** |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Дүн** | | М3 | **5100** | **2450** | **30000** | **3200** | **1810** | **2300** | **3700** | **3000** | **4000** | **1700** | **1600** | **3400** | **0** | **1200** | **2200** | **6500** | **1600** | **73760** |
| **Бүгд** | | | | М3 | **5400** | **2450** | **30000** | **3200** | **3310** | **2300** | **3900** | **3000** | **4000** | **1700** | **1600** | **3900** | **1500** | **1200** | **5200** | **8500** | **1600** | **82760** |
| га | **200** | **220** | **2100** | **150** | **65** | **70** | **250** | **60** | **200** | **70** | **60** | **150** | **250** | **60** | **300** | **335** | **210** | **4750** |
| **Хэрэглээний мод** | | Нойтон хэрэглээ | Шинэс | М3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 0 | 700 | 0 | 500 | 0 | 1500 | 100 | 3000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | **7500** |
| Нарс | М3 | 300 | 500 | 0 | 1300 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 5000 | 0 | 0 | **11600** |
| хус | М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 200 | 0 | **2200** |
| Улиас | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Улиангар | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| **Дүн** | | М3 | **300** | **500** | **0** | **1500** | **3500** | **0** | **700** | **0** | **500** | **0** | **1500** | **100** | **5500** | **0** | **6000** | **1200** | **0** | **21300** |
| Хуурай хэрэглээ | Шинэс | М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 1200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 700 | 2300 | 0 | 0 | 1000 | 0 | **7200** |
| Нарс | М3 | 300 | 500 | 0 | 500 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 3700 | 2500 | 0 | **11200** |
| хус | М3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | **1300** |
| Улиас | М3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **800** |
| Улиангар | М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Хуш /хуурай/ | М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | **3300** |
| **Дүн** | | М3 | **700** | **500** | **0** | **500** | **2500** | **1000** | **1200** | **0** | **500** | **0** | **200** | **900** | **4500** | **0** | **4500** | **6800** | **0** | **23800** |
| **Хэрэглээний модны дүн** | | | Шинэс | М3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1500 | 500 | 1900 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 800 | 5300 | 0 | 0 | 2000 | 0 | **14700** |
| Нарс | М3 | 600 | 1000 | 0 | 1800 | 4000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 8700 | 2500 | 0 | **22800** |
| хус | М3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 1000 | 0 | 1800 | 200 | 0 | **3500** |
| Улиас | М3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **800** |
| Улиангар | М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Хуш /хуурай/ | М3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | **3300** |
| **Дүн** | М3 | **1000** | **1000** | **0** | **2000** | **6000** | **1000** | **1900** | **0** | **1000** | **0** | **1700** | **1000** | **10000** | **0** | **10500** | **8000** | **0** | **45100** |
| **Түлээний модны дүн** | | | | М3 | **5220** | **2600** | **30000** | **3820** | **2460** | **2400** | **3880** | **3000** | **4100** | **1700** | **1900** | **3450** | **1500** | **1200** | **3250** | **8270** | **4100** | **82850** |
| **Нийт** | | | | **нөөц** | **6220** | **3600** | **30000** | **5820** | **8460** | **3400** | **5780** | **3000** | **5100** | **1700** | **3600** | **4450** | **11500** | **1200** | **13750** | **16270** | **4100** | **127950** |
| **талбай** | **260** | **285** | **2100** | **430** | **610** | **130** | **380** | **90** | **340** | **90** | **250** | **185** | **2000** | **110** | **840** | **1355** | **230** | **9685** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний

өдрийн 02 дугаар тогтоолын 03 дугаар хавсралт

|  |
| --- |
| **2017 онд Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн газар нутгийн ойн санд явуулах арчилгаа, цэвэрлэгээний огтлолтын талбай, бэлтгэх модны дээд хязгаар** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улсын тусгай хамгаалалттай газрын нэр | Модны төрлөөр | Арчилгааны огтлолт | Цэвэрлэгээний огтлолт | | Нийт | |
| Талбай /га/ | Талбай /га/ | Нөөц / М3/ | Талбай /га/ | Талбай /га/ |
| Тужийн нарсны БЦГ | нс | 50 | 100 | 1000 | **150** | **1000** |
| Хан Хэнтий БЦГ | шс, хш |  | 240 | 6000 | **240** | **6000** |
| **Нийт** |  | **50** | **340** | **7000** | **390** | **7000** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ний

өдрийн 02 дугаар тогтоолын 04 дүгээр хавсралт

**“Ойн цэвэрлэгээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор ойгоос бэлтгэх модны дээд хязгаар, талбайн хэмжээ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бэлтгэх сумын нэр | Модны төрөл | Талбай /га/ | Ойн цэвэрлэгээний ажил / М3/ | | Дүн | Ойн цэвэрлэгээний огтлолт / М3/ | | Дүн | Нийт дүн  /М3/ |
| Түлээ | Хэрэглээ | Түлээ | Хэрэглээ |
| Хүдэр | Нарс,Хус, | 555 | 7960 | 2650 | **10610** | 2400 | 5600 | **8000** | **18610** |
| Ерөө | Нарс, Хус, Шинэс, Хуш | 1040 | 9000 | 1850 | **10850** | 25996 | 6564 | **32560** | **43410** |
| Мандал | Нарс, Шинэс, Хуш | 2050 | 24000 | 5740 | **29740** | 6500 | 11100 | **17600** | **47340** |
| **Дүн** |  | **3645** | **40960** | **10240** | **51200** | **34896** | **23264** | **58160** | **109360** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 04 өдөр Дугаар 03 Сүхбаатар сум

**Орон нутгийн өмчийн 2016 оны тооллогын дүн,**

**илэрсэн зөрчлийн талаар авах**

**арга хэмжээний тухай**

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлийн 70.4 дахь заалт, 77 дугаар зүйлийн 77.2.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2015 оны 439 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2016 оны 126 тоот тушаал, аймгийн Засаг даргын 2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны А/121 дүгээр захирамжийг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

Нэг. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллогын дүнгээр аймгийн 2015 оны орон нутгийн өмчийн эргэлтийн хөрөнгийг 19,661,551,532.83 /**Арван есөн тэрбум зургаан зуун жаран нэгэн сая таван зуун тавин нэгэн мянга таван зуун гучин хоёр төгрөг наян гурван мөнгө**/ төгрөгөөр, үндсэн хөрөнгийн дүнг 225,778,224,408.48 /**Хоёр зуун хорин таван тэрбум долоон зуун далан найман сая хоёр зуун хорин дөрвөн мянга дөрвөн зуун найман төгрөг дөчин найман мөнгө**/ төгрөгөөр тогтоож, нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

Хоёр. Орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллоготой холбогдуулан авах арга хэмжээнүүдийг хавсралтаар баталж Орон нутгийн өмчийн газар /П.Эрдэнэсайхан/, Орон нутгийн өмчит байгууллагуудын дарга, эрхлэгч нарт даалгах нь:

1.Орон нутгийн болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, олон улсын болон дотоодын зээл, буцалтгүй тусламж, хандив, төсөл хөтөлбөр, бусад санхүүжилтээр орон нутгийн өмчид шинээр бий болсон бүртгэлд тусгаагүй, үнэлгээ тодорхойгүй хөрөнгөд үнэлгээ тогтоож 2017 оны 2 дугаар улирлын тайлангаар данс бүртгэлд бүртгүүлэх арга хэмжээ авах.

2.Орон нутгийн өмчид бүртгэлтэй хэдий ч тооллогоор дутагдуулсан 2,2 сая төгрөгийн өртөг бүхий үндсэн хөрөнгийг нөхөн төлүүлэх, хариуцлага тооцох асуудлыг шийдвэрлүүлэх.

3.Маргаантай байгаа 281,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагуудад нь тавьж шийдвэрлүүлэх.

4.Түрээслүүлсэн хөрөнгийг журмын дагуу гэрээ байгуулах, түрээсийн төлбөрийн 20%-ийг орон нутагт төвлөрүүлэх,

5.Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй, газрын гэрчилгээгүй барилга байгууламжийн бичиг баримтын зөрчлийг арилгах арга хэмжээ авч ажиллах.

6.Улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлд хамруулах, хувь иргэний нэр дээр байгаа тээврийн хэрэгслийг өөрийн байгууллагын нэр дээр шилжүүлэх, татвар даатгал, оношилгооны зардлыг төсөвт суулгуулах.

7.Төрийн болон орон нутгийн өмчийн удирдлагын мэдээлэлжүүлэх системд хөрөнгийн мэдээллийг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв оруулах ажлыг зохион байгуулах.

8.Ангилал зөрүүлж бүртгэсэн хөрөнгийг ангилал хооронд шилжүүлэн, зөв ангилалд бүртгэх ажлыг зохион байгуулах.

9.Барилга байгууламж, худаг, услалтын систем, зам гүүрийн байгууламж, нийтийн эзэмшлийн байгууламжийг нэгдсэн ангилалд бүртгэх.

10.Орон нутгийн өмчит байгууллагуудаас ирүүлсэн илүүдэлтэй ашиглалтгүй хөрөнгийн саналыг судалж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулан шийдвэрлүүлэх.

11.Хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн зориулалттай тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулж, ашиглалтгүй байгаа хөрөнгийг хэрэгцээт газарт нь шилжүүлэх ашиглалтыг сайжруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх.

Гурав.Тогтоолын хэрэгжилтийг 2017 оны 2 дугаар улиралд багтаан танилцуулахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 04 өдөр Дугаар 09 Сүхбаатар сум

**Дотоод аудитын хороо байгуулах тухай**

Монгол Улсын Төсвийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дэх, Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн “Дүрэм батлах тухай” 483 дугаар тогтоолын 4.12 дах заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

Нэг.Санхүүгийн хяналт аудитын албаны төлөвлөгөөг батлах, санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын байцаагчдын хийсэн аудитын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллах үүрэг бүхий дотоод аудитын хороог аймгийн Засаг даргын дэргэд дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.

Хорооны дарга:

Ш.Оргил -Аймгийн Засаг дарга, аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч

Нарийн бичгийн дарга:

Б.Дарихжав -Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны

дарга,санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын ахлах байцаагч

Гишүүд: Д.Ёндонжамц -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга

С.Отгонжаргал -Аймгийн Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга

П.Эрдэнэсайхан -Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын дарга

О.Мөнхбаяр -Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн мэргэжилтэн

Хоёр.Бүтэц, зохион байгуулалттай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлгөчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2016 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн 53 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 04 өдөр Дугаар 10 Сүхбаатар сум

**Орон нутгийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай**

**компаниудын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд**

**өөрчлөлт оруулах тухай**

Монгол Улсын Төрийн болон орон нутгийн тухай өмчийн хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс Тогтоох нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн өмчит “Урсгал-Ус” ХХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 1 дүгээр хавсралтаар, “Цант-Орхон” ХХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 2 дугаар хавсралтаар, “Гавшгай-Ус” ХХК-ний Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 3 дугаар хавсралтаар тус тус өөрчлөн баталсугай.

2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 05 сарын 25-ны өдрийн 49 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ны

өдрийн 10 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралт

**“УРСГАЛ-УС” ХХК-НИЙ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ**

**ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

Удирдах зөвлөлийн даргаар:

Г.Бямбаа -Аймгийн ИТХурлын дарга

Гишүүдээр:

М.Батболд -“Урсгал-Ус” ХХК-ний гүйцэтгэх захирал

П.Эрдэнэсайхан -Орон нутгийн өмчийн газрын дарга

Д.Бадрах -Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч

Э.Гантулга -Сүхбаатар сумын Засаг дарга

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ны

өдрийн 10 дугаар тогтоолын 02 дугаар хавсралт

**“ЦАНТ-ОРХОН” ХХК-НИЙ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ**

**ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

Удирдах зөвлөлийн даргаар:

Ш.Оргил -Аймгийн Засаг дарга

Гишүүдээр:

Б.Нарантуяа Аймгийн Засаг даргын орлогч

Д.Бат-Эрдэнэ -“Цант-Орхон” ХХК-ний дарга

Б.Пүрэвжав -Ус хангамж, ариутгах татуургын зөвлөх инженер

Б.Ганболд -Мандал сумын ИТХурлын дарга

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 01 дүгээр сарын 04-ны

өдрийн 10 дугаар тогтоолын 03 дугаар хавсралт

**“ГАВШГАЙ-УС” ХХК-НИЙ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ**

**ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН**

Удирдах зөвлөлийн даргаар:

Ж.Санжжав -Улсын Их Хурлын гишүүний бие төлөөлөгч

Гишүүдээр:

Ж.Сайнцог -Аймгийн Засаг даргын орлогч дарга

О.Буянаа - Сайхан сумын Засаг дарга

Л.Балдорж -Гавшгай-Ус ХХК-ны гүйцэтгэх захирал

С.Чулуунцэцэг -Орон нутгийн өмчийн газрын ахлах

мэргэжилтэн

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 04 өдөр Дугаар 12 Сүхбаатар сум

**Аймгийн газар зохион байгуулалтын**

**ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай**

Аймгийн Засаг даргаас оруулсан саналыг хэлэлцээд Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “з”, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд хавсралтад дурьдсан өөрчлөлтийг оруулсугай.

2.Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд орсон өөрчлөлтийн дагуу аймгийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ бүхий газруудыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад эзэмшүүлэх, ашиглуулах асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэхийг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д зөвшөөрсүгэй.

3.Тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан хяналт тавьж, биелэлтийг бүтэн жилээр тооцож аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдэд танилцуулахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г. БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 01 дүгээр сарын 04 -ны өдрийн 12

дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралт

**1.Барилга, байгууламжийн дэвсгэр газрын төлөвлөлт**

**1.1. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын байршил,хэмжээ, хөрөнгө оруулалт**

**Хүснэгт-1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Талбайн солбицол / төв цэгийн UTM/** | **Газрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Техникийн нөхцөл** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирлаар/** | | | | **Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ мян.төг** | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588988.8097,5565508.5944 | 10000 | Хийдийн үйлчилгээний | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 250 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 587764.4374,5565251.3479 | 2299 | Албан контор |  | \* | \* |  | 20 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 3 | Буур хээрийн  8-р баг | 2-р хэсэг | 586742.3395,5564764.7198 | 1161 | Үйлчилгээний |  | \* | \* |  | 18 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| **Нийт дүн** | | | | **13460** |  |  |  |  |  |  | **288 000,0** |  |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 01 дүгээр сарын 04 -ны өдрийн  12 дугаар тогтоолын 02 дугаар хавсралт |
|
|

**1.2. Төр төсвийн байгууллагад зайлшгүй хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшүүлэх  
 газрын байршил,хэмжээ, хөрөнгө оруулалт**

**Хүснэгт-2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Талбайн солбицол** | **Ггазрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа/улирлаар/** | | | | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588213.7224,5565337.8188 | 281 | Дэд станц |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Баянхаан 4-р баг | 2-р хэсэг | 586574.8877,5564963.8079 | 500 | Багийн байр |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 3 | Буур хээрийн  8-р баг | 3-р хэсэг | 588117.6684,5565115.2154 | 170 | Дулаан хуваарилах төв |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 4 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588154.6966,5565250.9800 | 166 | Дулаан хуваарилах төв |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 5 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588384.5323,5565323.5409 | 242 | Дулаан хуваарилах төв |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 6 | Салхит 3-р баг | 3-р хэсэг | 586053.808,5566012.1324 | 870 | Багийн байр |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 7 | Баянхаан 4-р баг | 2-р хэсэг | 586560.971,5564968.3966 | 174 | Албан контор |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| **Нийт дүн** | | |  | **2403** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017оны 01 дүгээр сарын 04 -ны өдрийн  12 дугаар тогтоолын 03 дугаар хавсралт |
|
|

**1.2. Төр төсвийн байгууллагад зайлшгүй хэрэгцээний зориулалтаар ашиглуулах  
 газрын байршил,хэмжээ, хөрөнгө оруулалт**

**Хүснэгт-3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Талбайн солбицол** | **Газрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа/улирлаар/** | | | | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585797.1767,5565777.1936 | 397 | Гарааш |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| нийт | | |  | **397** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017 оны 01 дүгээр сарын 04 -ны өдрийн  12 дугаар тогтоолын 04 дугаар хавсралт |
|
|

**1.2. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад авто гараашийн зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын**

**байршил, хэмжээ**

**Хүснэгт-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Талбайн солбицол / төв цэгийн UTM/** | **Газрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Техникийн нөхцөл** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа/улирлаар/** | | | | **Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ мян.төг** | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Баянхаан 4-р баг | 4-р хэсэг | 586843.7779,5565108.3844 | 24 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Баянхаан 4-р баг | 4-р хэсэг | 586844.3157,5565104.1340 | 24 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 3 | Баянхаан 4-р баг | 2-р хэсэг | 586845.361,5565092.7874 | 24 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 4 | Ган зам 7-р баг | 4-р хэсэг | 585822.1971,5565615.0929 | 24 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 5 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585833.4697,5565612.7181 | 46 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 6 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585841.6016,5565600.7829 | 21 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 7 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585843.9,5565598.5252 | 21 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 8 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585909.4371,5565659.0831 | 43 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 9 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585911.9737,5565656.4808 | 27 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 10 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585947.4131,5565618.5657 | 33 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 11 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585954.2544,5565609.3607 | 23 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 1 518,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 12 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 586069.5853,5565348.0529 | 24 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 13 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585826.1538,5565439.0439 | 27 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 14 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585837.9975,5565450.0070 | 36 | Автомашины гарааш |  |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 15 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585874.4368,5565423.9757 | 34 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 16 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 586074.3659,5565351.6948 | 48 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 3 500,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 17 | Ган зам 7-р баг | 2-р хэсэг | 585820.0594,5565435.2322 | 26 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 18 | Ган зам 7-р баг | 2-р хэсэг | 585829.1005,5565443.0400 | 26 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 19 | Ган зам 7-р баг | 2-р хэсэг | 585832.1142,5565445.6425 | 26 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 20 | Ган зам 7-р баг | 2-р хэсэг | 586079.6112,5565356.7567 | 24 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 3 200,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 21 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585524.0475,5565796.0428 | 15 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 1 980,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 22 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585528.5564,5565791.5700 | 18 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 4 600,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 23 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585531.0516,5565790.2204 | 13 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 24 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585697.0338,5565879.6519 | 14 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 25 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585706.6538,5565885.8759 | 14 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 26 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585734.5583,5565918.7667 | 28 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 27 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585737.6562,5565916.5847 | 29 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 28 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585574.3156,5566028.4883 | 24 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 800,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 29 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585584.6576,5566024.8527 | 24 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 100,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 30 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585599.0766,5566020.8257 | 19 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 550,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 31 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585602.838,5566019.6624 | 29 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 300,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 32 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585605.5647,5566018.1635 | 25 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 300,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 33 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585609.29,5566016.4211 | 24 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 34 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585613.3323,5566014.9163 | 37 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 35 | Орхон 6-р баг | 5-р хэсэг | 585630.8572,5566009.0062 | 49 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 3 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 36 | Орхон 6-р баг | 4-р хэсэг | 585640.7904,5566004.2915 | 44 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 3 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 37 | Орхон 6-р баг | 4-р хэсэг | 585630.0501,5566004.3536 | 23 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 100,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 38 | Орхон 6-р баг | 4-р хэсэг | 585632.7817,5566003.4851 | 23 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 39 | Орхон 6-р баг | 5-р хэсэг | 585638.4517,5565997.1617 | 26 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 100,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 40 | Орхон 6-р баг | 3-р хэсэг | 585641.7828,5565995.4974 | 26 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 100,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 41 | Орхон 6-р баг | 1-р хэсэг | 585647.0261,5565992.6620 | 47 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 3 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585655.7253,5565985.5720 | | 24 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 43 | Орхон 6-р баг | 3-р хэсэг | 585663.4311,5565982.1583 | | 28 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 44 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585671.5118,5565977.6489 | | 37 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 3 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 45 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585679.091,5565973.9840 | | 24 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 46 | Орхон 6-р баг | 3-р хэсэг | 585703.4887,5565950.1534 | | 27 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 47 | Орхон 6-р баг | 3-р хэсэг | 585706.3068,5565947.3835 | | 27 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 48 | Орхон 6-р баг | 3-р хэсэг | 585709.6794,5565944.6136 | | 27 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 49 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585526.3415,5565793.8481 | | 18 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 1 980,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 50 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585667.4923,5565980.2900 | | 28 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 550,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 51 | Орхон 6-р баг | 2-р хэсэг | 585675.768,5565975.2413 | | 25 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 300,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 52 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584827.2767,5566086.3767 | | 25 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 53 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584831.1844,5566085.3363 | | 26 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 54 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584852.1692,5566054.0468 | | 14 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 1 980,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 55 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584948.7428,5566111.6989 | | 23 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 100,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 56 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584962.8051,5566108.2346 | | 23 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 800,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 57 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584970.0430,5566106.3589 | | 23 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 800,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 58 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584973.5766,5566105.5174 | | 23 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 59 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584977.4911,5566104.2166 | | 23 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 60 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584980.5475,5566103.7442 | | 23 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 61 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584984.1859,5566102.9774 | | 23 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 62 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584858.5008,5566072.3537 | | 37 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 3 500,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 63 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584855.2166,5566052.9134 | | 23 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 400,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 64 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 585074.8527,5566005.5480 | | 110 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 10 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 65 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 585063.0347,5566002.5759 | | 20 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 66 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 585069.8981,5565989.8841 | | 83 | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 8 000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 67 | Ганзам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585984.6158,5565150.2956 | | 30 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 550,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 68 | Ганзам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585981.4434,5565153.3148 | | 30 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 550,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 69 | Орхон 6-р баг | 3-р хэсэг | 585578.1931,5565841.2969 | | 20 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 70 | Ганзам 7-р баг | 1-р хэсэг | 586074.8696,5565416.6825 | | 48 | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 4 200,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 71 | Цагаан эрэгийн 2-р баг | 2-р хэсэг | 584668.6512,5566139.2834 | 25 | | Автомашины гарааш | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, бохир, цэвэр, дулааны шугамын эх үүсвэрт хямд өртөгөөр холбогдох боломжтой |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 72 | Ганзам 7-р баг | 1-р хэсэг | 586014.5630,5565374.9029 | 24 | | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 73 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 587409.7519,5565136.9383 | 96 | | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 9 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 74 | Ганзам 7-р баг | 1-р хэсэг | 586142.3126,5565573.7304 | 24 | | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 75 | Ганзам 7-р баг | 1-р хэсэг | 586145.2054,5565570.5118 | 24 | | Автомашины гарааш |  | \* | \* |  | 2 150,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| **Нийт дүн** | | | | **2 169** | |  |  |  |  |  |  | **172 408,0** |  |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017оны 01 дүгээр сарын 04 -ны өдрийн  12 дугаар тогтоолын 05 дугаар хавсралт |
|
|

**2.3. Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр эзэмшүүлэх газрын байршил,хэмжээ**

**Хүснэгт-5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Балбайн солбицол /UTM/** | **Өрхийн тоо** | **Газрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа/улирлаар/** | | | | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 587640.7034,5565135.0663 | 1 | 320 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 587846.5623,5565472.2887 | 1 | 326 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 3 | Цагаан эрэг 2- баг | 2-р хэсэг | 585033.2916,5566136.2186 | 1 | 600 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 4 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 588047.9292,5565561.9642 | 1 | 477 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 5 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 588066.7437,5565567.1739 | 1 | 500 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 6 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 588062.0117,5565587.4953 | 1 | 500 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 7 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 588043.7993,5565584.6402 | 1 | 430 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 8 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 588514.5074,5565579.9679 | 1 | 500 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 9 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 588519.1617,5565555.3926 | 1 | 500 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 10 | Баянхааны 4-р баг | 2-р хэсэг | 586983.9874,5565664.2622 | 1 | 339 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 11 | Баянхааны 4-р баг | 4-р хэсэг | 587017.5905,5565384.8116 | 1 | 632 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 12 | Салхит- 3 баг | 2-р хэсэг | 586048.3221,5566093.6160 | 1 | 392 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 13 | Ган зам 7-р баг | 1-р хэсэг | 586306.4610,5565587.0997 | 1 | 266 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 14 | Баянхааны 4-р баг | 4-р хэсэг | 586944.8654,5565506.8543 | 1 | 224 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 15 | Ганзам 7-р баг | 1-р хэсэг | 586190.5004,5565407.1228 | 1 | 467 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 16 | Баян хаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 587957.1217,5565549.8675 | 1 | 564 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 17 | Баян хаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 587955.6615,5565512.1279 | 1 | 500 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 18 | Баян хаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 587957.2927,5565346.0626 | 1 | 512 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 19 | Ганзам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585815.5224,5565770.7561 | 1 | 153 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 20 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585811.8018,5565762.1713 | 1 | 100 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 21 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585826.0286,5565781.1379 | 1 | 115 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 22 | Ганзам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585763.7179,5565583.1653 | 1 | 263 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 23 | Ганзам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585919.6837,5565484.5858 | 1 | 261 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 24 | Баян хаан 4-р баг | 2-р хэсэг | 586645.4438,5564932.5246 | 1 | 120 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 25 | Ганзам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585862.9275,5565569.4442 | 1 | 774 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 26 | Баянхааны 4-р баг | 4-р хэсэг | 587245.3119,5565169.5487 | 1 | 400 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 27 | Баянхааны 4-р баг | 4-р хэсэг | 587270.5203,5565175.3195 | 1 | 400 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 28 | Баянхааны 4-р баг | 4-р хэсэг | 587296.254,5565180.0411 | 1 | 400 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 29 | Баянхааны 4-р баг | 4-р хэсэг | 587322.5128,5565185.8119 | 1 | 400 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 30 | Баянхааны 4-р баг | 5-р хэсэг | 588098.8566,5565421.6530 | 1 | 700 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 31 | Баянхааны 4-р баг | 2-р хэсэг | 586500.3914,55654552.2032 | 178 | 116415 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 32 | Баянхааны 4-р баг | 2-р хэсэг | 586683.3707,5565154.1362 | 49 | 35791 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| **Нийт дүн** | | | | **257** | **164341** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2017оны 01 дүгээр сарын 04 -ны өдрийн  12 дугаар тогтоолын 06 дугаар хавсралт |
|
|

**3.Эзэмшил газрын зориулалт өөрчлөлт оруулах**

**3.1. Эзэмшиж байгаа газрын зориулалтыг өөрчлөх газрын хэмжээ, байршил, хөрөнгө оруулалт**

**Хүснэгт-6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Талбайн солбицол  /Төв цэгийн UTM/** | **Газрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Техникийн нөхцөл** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирлаар/** | | | | **Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ /мян.төг/** | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Орхон 6-р баг | 1-р хэсэг | 585508.1024,5566156.4240 | 497 | Худалдаа үйлчилгээний | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугамын эх үүсвэрт хямд өртгөөр холбогдох боломжтой | \* | \* |  |  | 55000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585281.6371,5565812.5335 | 598 | гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний | \* | \* |  |  | 30000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
|  | **Нийт дүн** | | | **1095** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 31 өдөр Дугаар 13 Сүхбаатар сум

**Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр,**

**төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тухай**

Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг Сэлэнгэ аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2015-2018 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц байдал, үр дүнгийн тухай аймгийн Засаг дарга-Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн аймгийн салбар хорооны даргын мэдээллийг хэлэлцээд ТЭМДЭГЛЭХ нь:

Аймаг, сумдын Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн салбар хороод үндэсний хөтөлбөр, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн ажиллаж зарим үр дүнд хүрсэн байна.

Гэвч улс, орны эдийн засаг, санхүүгийн чадавхи орон нутгийн нөхцөл боломж, зарим тохиолдолд ажил хариуцсан, үүрэг хүлээсэн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанаас шалтгаалан үндэсний хөтөлбөр, аймгийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах ажлын хэрэгжилт хангалтгүй, зарим хувийн хэвшлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хүний эрх зөрчигдөх явдал гарсаар байна.

Цаашид аймаг, сумдын Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлж төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг бүрэн хангахад чиглүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.9 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

Нэг. Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг Сэлэнгэ аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2015-2018 оны төлөвлөгөөний 2015-2016 оны хэрэгжилтийн явц, үр дүнг “Хангалттай” гэж дүгнэсүгэй.

Хоёр. Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд ДААЛГАХ нь:

1.Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг Сэлэнгэ аймагт хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явц, үр дүнг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаар гаргуулан, жил тутам иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралдаанаараа хэлэлцэн үнэлэлт, дүгнэлт өгч байх.

2.Хүний эрхийг хангах, зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх, оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэний эрх үүргийн нэгдлийг хангах талаар цаашид тодорхой ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах.

Гурав.Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн аймаг, сумдын салбар хороодын дарга нарт ДААЛГАХ нь:

1.Хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах чиглэлээр арга хэмжээ авах, аймгийн нутаг дэвсгэрийн экологийн бохирдлын шалтгааныг судлах, суурин газруудын бохир ус, хог хаягдлыг зайлуулах үйл ажиллагааны байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн судалгаа явуулж, сөрөг нөлөөллийг арилгах арга хэмжээ авч ажиллах.

2.Нутаг дэвсгэрийн хэмжээн дэх төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудад хүний эрхийг хангаж буй байдалд хяналт, шалгалтыг явуулж, зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах.

3.Аймаг, сумдын Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийн салбар хороод, Хүний эрхийг хангах үүрэг зорилго бүхий байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах талаар төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажил, арга хэмжээнүүдийг бүрэн хэрэгжүүлэх.

Дөрөв.Үйл ажиллагаандаа хүний эрх, эрх чөлөөг сахин хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих, хуулиар хүлээсэн үүргээ баталгаатай хэрэгжүүлэх бүх талын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дарга нарт даалгасугай.

Тав. Хувь хүний эдлэх эрх, хүлээх үүргийн нэгдэл алдагдаж, зарим иргэд хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс бусдын эрх хохирох, төрийн байгууллага болон хамт олны ажилд сөргөөр нөлөөлөх явдал багагүй гарч байгаад дүгнэлт хийж нутаг дэвсгэртээ хууль тогтоомж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан нийтлэг ажил арга хэмжээний биелэлтийг жил тутам гаргаж тооцон аймаг, сумдын ИТХ, багийн иргэдийн Нийтийн хурлаар хэлэлцүүлэн, олон нийтэд мэдээлж байхыг бүх шатны Засаг дарга нарт даалгасугай.

Зургаа. Хуулиар хүлээсэн эрхээ эдэлж, үүргээ биелүүлж ажиллахыг аймгийнхаа нийт иргэдэд уриалсугай.

ДАРГА Г. БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 31 өдөр Дугаар 14 Сүхбаатар сум

**Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай**

Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.4 дэх заалт, Шаамар сумаас ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:

1.“2017 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод түлээ бэлтгэх хуваарь батлах тухай” аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 02 тоот тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Шаамар сумын хэрэглээ болон түлээний мод бэлтгэх сумыг “Цагааннуур сумаас” гэснийг “Алтанбулаг сумын нутгаас” гэж өөрчилсүгэй.

2.Баталсан хязгаарт багтаан зөвшөөрөл олгож огтлолт болон модны төрөлд нь тохируулан ойн мэргэжлийн байгууллагуудаар бэлтгүүлэн хяналт тавьж ажиллахыг Алтанбулаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга, Сэлэнгэ-бэлчирийн бүсийн сум дундын Ойн ангид тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА. Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 31 өдөр Дугаар 15 Сүхбаатар сум

**Хүн амын дундах сүрьеэ, бэлгийн замаар**

**дамжих халдварын өвчлөл, тархалтыг бууруулах**

**талаар авах арга хэмжээний тухай**

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд гарч байгаа сүрьеэ бэлгийн замаар дамжих халдварын өвчлөл тархалтын өнөөгийн байдал, түүнийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаарх Эрүүл мэндийн газрын дарга /Ж.Од/-ын сонсголыг хэлэлцээд ТЭМДЭГЛЭХ нь:

Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн салбараас сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварын өвчлөл, тархалтыг бууруулахад анхаарч, 8 суманд сүрьеэгийн лаборатори, 14 суманд сорьц тээвэрлэх тогтолцоог нэвтрүүлж иргэдийг орон нутагтаа оношлогоог хийлгэх боломжийг бүрдүүлсэн.

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн сүрьеэгийн диспансерт олон эмэнд тэсвэртэй өвчтний өдрийн эмчилгээний цэгийг байгуулан эмчилгээ үйлчилгээг явуулж байна.

Эрүүл мэндийн газраас Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын дэмжлэгтэйгээр өвчлөл өндөртэй Баянгол, Дулаанхаан суманд сүрьеэ, БЗДХ–ын эрт илрүүлгийн цогц үзлэгийг зохион байгуулж тэмбүү 25, дахисан болон шинэ сүрьеэ 12-ийг илрүүлж хяналтанд авах зэрэг олон арга хэмжээг зохион байгуулсанч тодорхой үр дүн гараагүй байна.

Сүрьеэгээр өвчлөгсдийг халдварын зэрэглэлээр нь тусгаарлан эмчлэх орон байр, ажиллах эмч, мэргэжилтний хангамж хүрэлцээ хангалтгүй, хавьтлыг жил бүр үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулах, голомтыг төгс халдваргүйжүүлэх, хөдөө орон нутагт эрт илрүүлгийн үзлэг оношлогоог хийх тоног төхөөрөмж эм урвалжийн хүрэлцээ дутмаг байгаа нь тархалтыг бууруулахад сөргөөр нөлөөлсөн хэвээр байна.

Бэлгийн замаар дамжих халдвар нь хууль тогтоомж, хүний эрхийн асуудалтай холбоотойгоор нийтийг хамруулсан үзлэг оношлогоо хийх боломжгүйгээс цэргийн насны залуучууд, жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хөдөлмөрийн чадвар алдагдалтыг тогтоох зэрэг албан ёсны үзлэг шинжилгээнд иргэд хамрагдахад БЗДХ олноор оношлогдож байгаа нь хүн амын дунд тархалт өндөр байгааг харуулж байна.

Иймд сүрьеэ, бэлгийн замаар халдварын өвчлөл тархалтыг бууруулахад аймаг, сумдын Засаг дарга, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлж тодорхой үр нөлөөтэй ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байгааг харгалзан Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

**Нэг. Аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д ДААЛГАХ нь:**

1.Аймгийн Сүрьеэгийн эмнэлгийг тусдаа байртай болгох;

2.Эрт илрүүлгийн үзлэг оношлогоонд шаардагдах явуулын флюр, дижитал рентгэн аппарат авах, мөн аймгийн хэмжээнд элэгний В,С вирус болон халдварт өвчнийг илрүүлэх оношлогоог хийхэд шаардагдах хөрөнгийг дотоод гадаадын хандивлагч улс орон, байгууллагуудын тусламж дэмжлэг, улс аймгийн төсөвт тусгах замаар шийдвэрлэх;

3.Эмнэлгийн эмч, мэргэжилтнийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, сургах, мэргэшүүлэхэд чиглэгдсэн ажил арга хэмжээнд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;

**Хоёр. Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын дарга /Ж.Од/-д ДААЛГАХ нь:**

1.Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварын гаралт, тархалтын шалтгаан нөхцөлд дүн шинжилгээ хийж, эрт илрүүлгийн үзлэгийг жил бүр төр, хувийн хэвшлийн эмнэлгийн лаборатори, эмч мэргэжилтэнг дайчлан ажиллуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

2.“Сүрьеэгүй Сэлэнгэ” хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх

3.Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварын диспансерийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажиллах

4.Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварын эмч, мэргэжилтнийг бодлогоор сургаж бэлтэн, ажиллуулах

**Гурав. Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал,Засаг дарга нарт ДААЛГАХ нь:**

1. Орон нутагтаа сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварын эрт илрүүлгийн үзлэг, оношлогоог жил бүр зохион байгуулах
2. Сүрьеэгүй, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчингүй сум болох хөтөлбөр, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлж үр дүнг тооцож ажиллах

3. Хүн амынхаа шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж түр оршин суугч, бүртгэлгүй иргэдийг бүртгэлжүүлэх, даатгал, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх

4.Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварыг эрт илрүүлэх үзлэгийг зохион байгуулсан ажил, үр дүнгийн талаар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар авч хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өгдөг байх.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 31 өдөр Дугаар 16 Сүхбаатар сум

**Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг**

**хангуулах тухай**

“Шилэн данс”-ны хуулийн хэрэгжилтийн байдлын талаар аймгийн Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга Б.Дарихжавын мэдээллийг сонсоод Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.3, “Шилэн дансны тухай” хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

**Нэг. Аймгийн Засаг дарга \Ш.Оргил\-д даалгах нь:**

1. Төсвийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, ажлын тайланг дүгнэх, тэднээс аймгийн Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэхдээ Шилэн дансны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг харгалздаг байх,

2. Шилэн дансны тухай хууль тогтоомж зөрчсөн төсвийн байгууллагын удирдлага, албан тушаалтанд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу арга хэмжээ авч ажиллах

**Хоёр. Төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр төсөл, хөтөлбөр, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, төрийн чиг үүргийг гүйцэтгэгч байгууллага нэгжийн дарга, захирал нарт даалгах нь:**

1.Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулах үйл ажиллагаанд Засгийн газрын 2016 оны 01 сарын 11-ний өдрийн 29 дүгээр тогтоолыг чанд мөрдөн ажиллах,

2.Байгууллагын өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа жилийн төсвийн төслийг өөрийн цахим хуудсанд байрлуулан мэдээллийг иргэд, байгууллага чөлөөтэй танилцах нөхцөлийг бүрдүүлэх

3.Шилэн дансанд мэдээлэл байршуулах ажилтанг томилох, мэдээллийг заасан хугацаанд үнэн зөв оруулах, мэдээллийн стандарт журмыг мөрдөж байгаа эсэх, байгууллагын нэгжийн дарга, эрхлэгч, менежер, нягтлан бодогч нарын анкет, нэр, холбоо барих утасны дугаар бүрэн зөв бичигдсэн эсэхэд сар бүр тогтмол хяналт тавьж үр дүнг тооцож ажиллах,

**Гурав. Санхүүгийн хяналт, аудитын албаны дарга /Б.Дарихжав/-д даалгах нь:**

1. Аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч, төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр төсөл, хөтөлбөр, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, төрийн чиг үүргийг гүйцэтгэгч байгууллагуудын хууль хэрэгжүүлж, мэдээлэл байршуулж буй эсэхэд байнгын хяналт тавьж, удирдлагаар ханган ажиллах

2. Шилэн дансны мэдээлэл байршуулалтад аудит хийж тайланг хагас бүтэн жилээр нэгтгэн гаргаж хагас жилийн тайланг дараа сарын 25-ны дотор, бүтэн жилийн тайлан, дүгнэлт, авах арга хэмжээний саналыг дараа оны 1-р сард багтаан аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд танилцуулах.

**Дөрөв.** Харъяа нутаг дэвсгэрийнхээ төрийн байгууллага болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр төсөл, хөтөлбөр, ажил үйлчилгээ гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж, төрийн чиг үүргийг гүйцэтгэгч байгууллага нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд “Шилэн дансны тухай” хуульд заасны дагуу хяналт тавьж, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаж байхыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд зөвлөсүгэй.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 01 сарын 31 өдөр Дугаар 18 Сүхбаатар сум

**Ой тэмдэглэх тухай**

Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар тогтоолоор баталсан “Түүхэн үйл явдлын ой тэмдэглэх журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Сэлэнгэ аймагт сум, байгууллагын тэгш ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сум байгуулагдсаны 80 жилийн ойг 2017 оны 07 дугаар сард тэмдэглэхийг зөвшөөрсүгэй.

2.Ойгоо угтаж сум, байгууллага, хамт олныхоо идэвх санаачлагыг өрнүүлэн тодорхой бүтээлч ажил зохион байгуулж ажиллахыг тус сумын Засаг дарга /Т.Гантулга/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 07 өдөр Дугаар 31 Сүхбаатар сум

**“Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөр**

**батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ийн “з” заалт, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”-ын 2 дугаар бүлгийн 2.1.5-ын зорилт 6, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1 дэх заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 12 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх “Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэдаж ахуй нэгж, албан байгууллага, айл өрх, ард иргэдийн идэвх, санаачлагыг өрнүүлэн зохион байгуулж, үр дүнг тооцон ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын

07-ны өдрийн 31 дүгээр тогтоолын хавсралт

**“Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөр**

**Нэг. Хот байгуулалтын өнөөгийн байдал**

Улс орон даяар 1990 оноос хойш хот байгуулалтын[[1]](#footnote-1) бодлого алдагдаж, эмх цэгцгүй газар олголт хийснээс болж төлөвлөлтгүйгээр төв суурин газрууд тэлж, цаашид цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр агаар, орчны бохирдол улам нэмэгдэж байгаа нь анхаарах асуудлын нэг болоод байна.

Одоогийн байдлаар Мандал, Баянгол, Ерөө, Сүхбаатар, Цагааннуур, Баруунбүрэн, Хушаат сумд “Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”[[2]](#footnote-2)-г мэргэжлийн байгууллагатай хамтран боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Гэвч ихэнхи гудамж талбай нь хэт нарийн төлөвлөгдсөн, явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, үерийн далан суваггүй, хог хуримтлагдсан, дэд бүтцийн барилга байгууламжууд нь эмх цэгцгүй байгаа нь төлөвлөлтийн ажлыг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хүндрэл учирсан, хөрөнгө санхүү шаардсан ажил болоод байна.

Сүүлийн жилүүдэд орон сууц эрчимтэй баригдаж буй хэдий ч хүн ам өсөх тусам гэр хороололд амьдарч буй айл өрхийн хувь улам нэмэгдэж байгаа нь 2010, 2015 оны хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнгээс харагдаж байна.

2010 онд нийт өрхийн 77.3 хувь нь гэр хороололд амьдарч байсан бол 2015 онд 84.3 хувь болж өссөн үзүүлэлт гарчээ.

Аймгийн хэмжээнд айл өрхийн 81.2 хувь нь ердийн галлагаа буюу зуух, ханан пийшингээр халаалтынхаа асуудлыг шийдвэрлэж, 36.9 хувь нь бохир усаа ил задгай асгаж, 17.4 хувь нь хатуу хог хаягдлаа зайлуулах тогтсон цэггүй байгаа нь хөрс, орчны бохирдлыг ихээр үүсгэж байна.

Хувийн болон төрийн байгууллагын зүгээс нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайг тохижуулах, засварлах талаар санал санаачлага гарган ажиллаж байгаа бөгөөд ихэнхи иргэд, хүүхэд багачууд нийтийн эзэмшлийн байгууламж, гудамж, тоглоомын талбайг соёлтой, ариг гамтай ашигладаггүй, эвдэлж сүйтгэдэг, хогоо ил задгай асгадаг зэрэг хандлагатай байна.

Дээрх нөхцөл байдал нь иргэдийн аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах хэвийн нөхцлийг алдагдуулахад хүрээд байна.

Иймд иргэд, албан байгууллагуудыг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулж, тэдний санал санаачилгад үндэслэсэн тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлыг өрнүүлж хот, суурин газрын өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлэх, хөгжлийг хурдасгах, иргэдийн ухамсар, хандлагыг өөрчлөх шаардлагатай болоод байна.

Энэ хөтөлбөр хэрэгжсэнээр 2020 он гэхэд шалгуур үзүүлэлтийн суурь түвшингийн тоо, хэмжээ өсч эерэг үзүүлэлтүүдэд хүрсэн байхаар тооцоолж байна.

2016 оны суурь түвшингхүснэгтээр үзүүлбэл:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Д/Д | **Үр дүн тооцох шалгуур үзүүлэлт** | **2016 он**  **/Суурь түвшин/** |
| 1 | Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэсэн сумд, тосгодын тоо | 7 |
| 2 | Явган хүний замын урт /км/ | 20.3 |
| 3 | Хатуу хучилттай замын урт /км/ | 709.4 |
| 4 | Хайрган хучилттай замын урт /км/ | 226.6 |
| 5 | Гэрэлтүүлэгтэй гудамжны урт /км/ | 100.3 |
| 6 | Ногоон байгууламжийн талбай /га/ | 78 |
| 7 | Хүүхдийн тоглоомын талбай тоо | 55 |
| 8 | Хяналтын камерын тоо | 108 |
| 9 | Зөөврийн ус хангамжтай өрхийн тоо | 23898 |
| 10 | Бохир ус ил задгайгаар асгаж буй өрхийн тоо | 10837 |
| 11 | Ердийн галлагаатай өрхийн тоо | 23830 |

**Хоёр. Зорилго**

“Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөрийн зорилго нь хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах, гудамж талбайг цэгцлэх, тохижилт, ногоон байгууламж хийх, инженерийн шугам сүлжээ, зам талбай байгуулах, хоггүй цэвэр орчныг бүрдүүлэхэд иргэд, айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагууд, хөршүүд хамтарч ажилладаг, түүнийгээ хамгаалдаг зөв хандлагатай болоход нь төрийн байгууллагын зүгээс бодлого, зохицуулалтын дэмжлэг үзүүлэх, хамтарч ажиллахад оршино.

**Гурав. Зорилт**

3.1.Иргэд, албан байгууллагуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайг цэвэрлэх, тохижуулах, хамгаалах зөв хандлагатай болгох, хамтарч ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлж, нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулах

3.2.Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, газар зохион байгуулалт, дэд бүтцийг шийдвэрлэж, тохижилт ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбайг нэмэгдүүлэх

3.3.Гудамж талбайн засвар арчлалт, ашиглалтын үйл ажиллагааг сайжруулах

3.4.Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага болон тохижилт үйлчилгээний байгууллагын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг тогтмолжуулах

**Дөрөв. Үйл ажиллагаа**

4.1. “Иргэд, айл өрх, албан байгууллагуудыг нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайг цэвэрлэх, тохижуулах, хамгаалах зөв хандлагатай болгох, хамтарч ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлж, нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулах” **1 дүгээр зорилтын хүрээнд:**

4.1.1.Айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын “нийтийн субботник” хийдэг ажлыг сэргээн өргөжүүлж, гудамж талбайгаа цэвэрлэх, өнгө үзэмжийг сайжруулан ажиллах дундын мөнгөн сан бүхий хуримтлалын бүлгийг бий болгох, сургалт сурталчилгаа тогтмол зохион байгуулах

4.1.2.Хүүхдүүдэд хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалахдадал хэвшлийг бий болгох ажлыг сургууль, цэцэрлэгийг түшиглэн зохион байгуулах

4.1.3 Гудамж талбайг тохижуулан, ая тухтай, аюулгүй орчин бүрдүүлэн, бүтээж бий болгосноо хамгаалах ажлыг тухайн гудамжны айл өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хамтын санаачлага, оролцоотойгоор зохион байгуулах

4.1.4.“Цэвэр орчин-Эрүүл амьдрал” тохижилт, бүтээн байгуулалтын аяныг “Ногоон Сэлэнгэ” хөдөлгөөнтэй уялдуулан жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж хэвших, урамшуулах

4.1.5.Хамтран ажиллаж гудамж талбайгаа цэвэрлэж, өнгө үзэмжийг нь сайжруулж буй иргэд, айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын түншлэлийн нөхөрлөл, хөршийн холбоо, сайн ажил үйлс, туршлагыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд таниулан сурталчилах, цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэх

4.1.6.Аймаг орон нутгаас төрөн гарсан алдар цуутай хүмүүсийн нэрэмжит болон томоохон аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг суртчилсан гудамж бий болгон тохижуулах

4.2.“Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, газар зохион байгуулалт, дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэж, тохижилт ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын талбайг нэмэгдүүлэх” **2 дугаар зорилтын хүрээнд:**

4.2.1.Сумдын “Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэн, гудамж талбай, хашаанд стандарт тогтоож, адил загвар, ижил өнгө болгох

4.2.2.Зөвшөөрөлгүй баригдсан болон түргэн тусламж, цагдаа, онцгой байдлын авто машиныг нэвтрэх боломжгүй болгосон чингэлэг, түц, гражийг буулгах, хашаа, хаалтыг татуулах, орц, гарцыг чөлөөлөх арга хэмжээг зохион байгуулах

4.2.3.Ногоон байгууламж, гудамжны гэрэлтүүлэг, хаяг, хяналтын камер, явган хүний зам, тоглоомын талбайг нэмэгдүүлэх

4.2.4.Цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус, холбоо мэдээллийн шугам сүлжээг нэмэгдүүлэх, засвар шинэчлэлт хийх, зөөврийн ус түгээх цэгийн үйл ажиллагааг “ухаалаг систем”-д шилжүүлэх

4.2.5.Төв суурин газрын үерийн хамгаалалтын далан шуудууг үе шаттайгаар засварлаж, үерийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах

4.3. “Гудамж талбайн засвар арчлалт, ашиглалтын үйл ажиллагааг тогтмолжуулах”

**3 дугаар зорилтын хүрээнд:**

4.З.1.Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайд хийгдсэн тохижилт бүтээн байгуулалтын ажлуудыг орон нутгийн өмчид бүртгэн авч, хариуцах байгууллагыг тодорхой болгон, урсгал зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгаж байх

4.3.2.Гэр хорооллын айл өрхүүдийг стандартын шаардлага хангасан бохир усны цооног, эко бие засах газар байгуулах, хашааг нэг өнгө, нэг загварт оруулан, ногоон байгууламж, явган хүний зам хийх, засварлах ажилд идэвхитэй оролцох

4.3.3.Төр, төсвийн байгууллагуудад нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хариуцуулан тохижилт, ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх

4.4. “Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тохижилт үйлчилгээний байгууллагын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг тогтмолжуулах **4 дүгээр зорилтын хүрээнд:**

4.4.1. Хог хаягдлын талаар батлагдсан хууль, журам, эрх зүйн баримт бичиг, хогны менежментийг олон нийтэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар сурталчлах

4.4.2.Айл өрх, аж ахуйн нэгж байгууллагаас гарах хог хаягдлыг ачих, тээвэрлэх цагийн хуваарийг тогтмолжуулж, хяналт хариуцлагыг нь дээшлүүлэх

4.4.3.Тохижилт үйлчилгээний байгууллагын техникийн шинэчлэлийг хийх, хүн хүчийг нэмэгдүүлэхэд төрийн байгууллагын зүгээс үе шаттайгаар дэмжлэг үзүүлэх

4.4.4.Айл өрх, аж ахуйн нэгжийн хогийн сав, дундын хогийн цэгийг стандартын дагуу болгох, хог хаягдлын ангилан ялгалт, битүүмжлэлийг сайжруулах

4.4.6.Төв суурин газраар мал, тэжээвэр амьтан бэлчээхгүй байлгах талаар иргэдэд үүрэг, чиглэл өгөх

**Тав. Хугацаа**

5.1 “Манай гудамж-Миний гэр” хөтөлбөрийг 2017-2020 онд хэрэгжүүлнэ

**Зургаа. Санхүүжилт**

6.1.Улсын болон орон нутгийн төсөв

6.2.Гадаадын зээл, тусламж

6.3.Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөр

6.4.Аж ахуйн нэгж, албан байгууллага, айл өрх, ард иргэдийн хандив

6.5 Бусад эх үүсвэр

**Долоо. Хүрэх үр дүн**

7.1.Хот тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэсэн сумд, тосгодын тоо нэмэгдсэн байна.

7.2.Газар зохион байгуулалт сайжирсан байна.

7.3.Явган хүний замын уртын хэмжээ нэмэгдсэн байна.

7.4.Авто зам, авто зогсоолын хэмжээ нэмэгдсэн байна.

7.5.Гэрэлтүүлэгтэй гудамжны тоо нэмэгдсэн байна.

7.6.Ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээ нэмэгдсэн байна.

7.7.Хүүхдийн тоглоомын талбай нэмэгдсэн байна.

7.8.Хяналтын камертай гудамж талбайн хэмжээ нэмэгдсэн байна.

7.9.Нийтийн эзэмшлийн зам талбай, өмч хөрөнгө эзэнтэй болж засварүйлчилгээ тогтмолжсон байна.

7.10 Хаягжуулалт бүрэн хийгдэж дууссан байна.

7.11.Инженерийн шугам сүлжээ, дэд бүтцэд холбогдсон өрхийн тоо нэмэгдсэн байна.

7.12.Стандартын шаардлага хангасан бохир усны цооног, эко жорлонтой өрхийн тоо өссөн байна.

7.13.Хог хаях, тээвэрлэх, устгах үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

7.14.Хөршүүд зохион байгуулалттай хамтарч ажиллах хандлага бий болсон байна.

7.15.Хүрээлэн буй орчноо хайрлах, хамгаалах сэтгэлгээ хүүхэд залуучууд, иргэдэд бий болсон байна.

7.16.Хүрээлэн буй орчны өнгө үзэмж сайжирч, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилсэн байна.

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 07 өдөр Дугаар 32 Сүхбаатар сум

**Улс, орон нутгийн татварын орлогыг**

**нэмэгдүүлэх талаар авах зарим**

**арга хэмжээний тухай**

Улс, орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөө жигд ханган биелүүлэхэд аймгийн Татварын хэлтэс, албадын оролцоо, үүрэг, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 31 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажилласан талаарх аймгийн Татварын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Х.Батболдын мэдээллийг сонсоод ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн Татварын хэлтэс 2016 онд улс, орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөг 118,6 хувиар биелүүлсэн боловч зарим нэр төрлийн татварын орлогын төлөвлөгөө 85,3-97,5 хувиар биелж орлого тасарсан дүнтэй гарсан байна. Тухайлбал:

1.1 Галт зэвсгийн албан татвар 85,3%

1.2 Ойн нөөцийн төлбөр 97,4%

1.3 Хог хаягдлын хураамж 91,1%

1.4 АТБӨЯХАТ 97,5%

2.Аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, Цагдаагийн газар, аймгийн Автотээврийн төв зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажилласан боловч байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль, Галт зэвсгийн тухай хууль, Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын хуулиудын дагуу төсөвт төвлөрүүлэхэд харилцан мэдээлэл солилцох хамтран ажиллах талаар дутагдалтай байсан байна.

3.2016 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилт аймаг, сумын хэмжээнд хангалтгүй, зарим худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд “Ebarimt.mn”-д бүртгүүлж НӨАТ-ын баримт хэвлэх төхөөрөмж тавьсан боловч худалдан авагчдад НӨАТ-ын баримт олгохгүй байх, худалдан авалтаас бага дүнтэй баримт олгох зөрчлүүд гарсаар байгааг тэмдэглээд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, 20.1.7 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

**Нэг.** Аймгийн Татварын хэлтэст ДААЛГАХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны татварын орлогын төлөвлөгөөг ханган биелүүлэхийн зэрэгцээ урьд оны болон тайлант онд үүссэн дутуу төлөлтийг барагдуулах чиглэлээр холбогдох орлого бүрдүүлэгч мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

2.Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд НӨАТ-ын баримт хэвлэх төхөөрөмжтэй эсэх болон түүний ашиглалтын байдалд тавих хяналтыг сайжруулж, ард иргэдэд НӨАТ-ын баримтын ач холбогдолын талаарх мэдээлэл сурталчилгааг тогтмолжуулах;

3.Нийслэл болон бусад аймаг, хотуудад бүртгэлтэй Сэлэнгэ аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийн салбаруудыг аймаг, орон нутагт татвар төлөгч болгох нөхцөл боломжийг судлан хэрэгжүүлэх;

**Хоёр.** Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газарт ДААЛГАХ нь:

1.Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн олборлох, нөхөн сэргээлт хийж байгаа аж ахуйн нэгжүүдтэй ус ашигласны төлбөрийн гэрээ хийхдээ Татварын хэлтэст бүртгүүлсэн, урьд оны өр төлбөргүй татвар төлөгч нартай хийж байх;

**Гурав.** Аймгийн Цагдаагийн газарт ДААЛГАХ нь:

1.Аймгийн хэмжээнд байгаа буу эзэмшигч иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын судалгааг хуулийн дагуу Татварын хэлтэст гаргаж өгөх, тухайн жилийн татвар төлөөгүй галт зэвсэг эзэмшигчээс албан татварын төсөвт төвлөрүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах;

**Дөрөв.** Аймгийн Автотээврийн төвд ДААЛГАХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд автотээврийн хэрэгсэл эзэмшигч иргэн, хуулийн этгээдийн бүртгэл, татварын албанд байгаа татвар төлөгчийн бүртгэлийн зөрүүг арилгах ажлыг аймгийн Татварын хэлтэстэй хамтран зохион байгуулах;

2.Автотээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөөгүй татвар төлөгчийг замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх, хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ажлыг Аймгийн Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасагтай хамтран зохион байгуулах;

3.Олон жил автотээврийн үзлэг, тооллогод хамрагдаагүй тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасах ажлыг аймгийн Татварын хэлтэс болон сум, багийн Засаг дарга нартай хамтран зохион байгуулах;

**Тав.** Сумдын Засаг дарга нарт ДААЛГАХ нь:

1.Харьяа сумынхаа нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа татвар төлөгч иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд Татварын улсын байцаагч болон холбогдох албан хаагч, мэргэжилтнүүдийг оролцуулан хамтарсан хяналт тавих ажлыг тогтмол зохион байгуулах;

2.Ан, амьтан агнах, барих зөвшөөрөл авсан эрх бүхий татвар төлөгч нараас хуулийн дагуу ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх ажлыг чанартай зохион байгуулах;

3.Байгалийн нөөц ашиглах зорилгоор тухайн сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд зөвшөөрөл олгохдоо татварын албанд бүртгэгдсэн, урьд оны болон тайлант оны татварын өр төлбөргүй татвар төлөгчидтэй гэрээ хийж ажиллах;

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 07 өдөр Дугаар 33 Сүхбаатар сум

**Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай**

Монгол Улсын “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 4 дүгээр тогтоол, “Татварын ерөнхий хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.8 дахь заалтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 97 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих” журамд дор дурьдсан заалтыг нэмж оруулсугай. Үүнд:

-Хоёрдугаар бүлгийн 2.4.8, гуравдугаар бүлгийн 3.2.5-д “Татварын хэлтсийн тодорхойлолтыг хавсаргах” заалт нэмэх

-Хоёрдугаар бүлгийн 2.4.9, гуравдугаар бүлгийн 3.2.6-д “Аж ахуйн нэгж нь нийт бараа бүтээгдэхүүнийхээ 10-аас доошгүй хувийг Сэлэнгэ аймагт үйлдвэрлэсэн, чанар, стандартын шаардлага хангасан бараа, бүтээгдэхүүнээр борлуулалт хийж орон нутгийн баялаг бүтээгчдийг дэмжсэн байна” заалт шинээр нэмэх

-Тавдугаар бүлгийн 5.1.11-д “Татварын байгууллагаас ямар нэг сануулга, зөрчил шийдвэр аваагүй байх” заалт нэмэх

2.Журамд орсон нэмэлт заалтуудыг 2017 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж ажиллахыг “Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих” аймгийн ажлын хэсэг, сумдын Засаг дарга нар, хэлтэс агентлагуудад үүрэг болгосугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 07 өдөр Дугаар 34 Сүхбаатар сум

**Аймгийн газар зохион байгуулалтын**

**ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай**

Аймгийн Засаг даргаас оруулсан саналыг хэлэлцээд Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “з”, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд хавсралтад дурдсан өөрчлөлтийг оруулсугай.

2.Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд оруулсан өөрчлөлтийн дагуу аймгийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ бүхий газруудыг аж ахуй нэгж, байгууллагуудад эзэмшүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэхийг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д зөвшөөрсүгэй.

3.Тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, хяналт тавьж, биелэлтийг бүтэн жилээр гарган аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 07 –ны

өдрийн 34 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

1. **Барилга байгууламжийн дэвсгэр газрын төлөвлөлт**

**1.1.Иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлэх, ашиглуулах**

**газрын байршил, хэмжээ, хөрөнгө оруулалт**

**Хүснэгт 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Талбайн солбицол  /Төв цэгийн UTM/** | **Газрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Техникийн нөхцөл** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа** | | | | **Хөрөнгө**  **оруулалтын хэмжээ мян.төг** | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Салхит 3-р баг | 3-р хэсэг | 586056.1683,5566011.9299 | 707 | Хүүхдийн эмнэлэг | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугамын эх үүсвэрт хямд өртгөөр холбогдох боломжтой |  |  |  | + | 246000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 586045.4565,5565345.3432 | 970 | Орон сууц |  |  |  | + | 55000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| **Нийт** | | | | **1677** |  |  |  |  |  |  | **301000,0** |  |

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 07–ны

өдрийн 34 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

1. **Төр төсвийн байгууллагад зайлшгүй хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшүүлэх  
    газрын хэмжээ, байршил**

**Хүснэгт 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Талбайн солбицол** | **Ггазрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа/улирлаар/** | | | | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588189.0158,5565400.9455 | 10000 | Мал эмнэлэг, ариун цэврийн лаборатори |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Салхит 3-р баг | 1-р хэсэг | 586043.9395,5566061.2609 | 760 | Цэцэрлэг |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 3 | Салхит 3-р баг | 3-р хэсэг | 586048.2797,5565995.2841 | 440 | Багийн байр |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| 4 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585896.8134,5565341.7756 | 468 | Цэцэрлэг |  | \* | \* |  | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
| **Нийт дүн** | | |  | **11668** |  |  |  |  |  |  |

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 07 –ны

өдрийн 34 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

1. **Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид ашиглуулах газрын байршил**

**Хүснэгт 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Багийн нэр** | **Байршил** | **Талбайн солбицол  /Төв цэгийн UTM/** | **Газрын хэмжээ /м2/** | **Зориулалт** | **Техникийн нөхцөл** | **Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирлаар/** | | | | **Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ /мян.төг/** | **Хариуцах эзэн** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ган зам 7-р баг | 3-р хэсэг | 585914.7226,5565389.6923 | 948 | Орон сууц | Зам харилцаа, гэрэл цахилгаан, дулаан, цэвэр бохирын шугамын эх үүсвэрт хямд өртгөөр холбогдох боломжтой | \* | \* |  |  | 55000,0 | Аймгийн Засаг дарга, ГХБХБГ |
|  | **Нийт дүн** | | | **948** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 07 өдөр Дугаар 35 Сүхбаатар сум

**Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнээс гаргах,**

**хил заагийг өөрчлөх санал уламжлах тухай**

Монгол улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газраас ирүүлсэн саналыг хэлэлцээд Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 2 дугаар заалт, Монгол улсын Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтын 3 дугаарт заасныг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Улсын Их Хурлын 2010 оны 27 дугаар тогтоолоор Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрээс улсын тусгай хэрэгцээнд авсан газраас энэ тогтоолын 1 дүгээр хавсралтад дурьдсан зарим газрыг улсын тусгай хэрэгцээнээс гаргах, мөн дээрх тогтоолоор улсын тусгай хэрэгцээнд авсан зарим газрын хил заагт өөрчлөлт оруулах саналыг 2 дугаар хавсралтад дурьдсан ёсоор тус тус дэмжин Монгол улсын Засгийн газарт уламжилсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны

өдрийн 35 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралт

**Батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон байсан газрыг   
улсын тусгай хэрэгцээнээс хасах санал**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зориулалт** | **Ангийн  дугаар** | **Аймаг,  сум** | **Талбайн  хэмжээ /га/** | **Цэгийн  дугаар** | **Уртраг** | **Өргөрөг** |
| 1 | Ангийн байнгын байрлал | 310 | Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум | 6,86 | 1 | 106° 46'22.927" Е | 48° 38' 1.162" N |
| 2 | 106° 46'26.018" Е | 48° 37' 56.095" N |
| 3 | 106° 46'17.518" Е | 48° 37' 54.331" N |
| 4 | 106° 46'18.674" Е | 48° 37' 51.932" N |
| 5 | 106° 46'10.462" Е | 48° 37' 50.359" N |
| 6 | 106° 46'6.830" Е | 48° 37' 56.771" N |
| 7 | 106° 46'10.071" Е | 48° 37' 57.6" N |
| 8 | 106° 46'9.913" Е | 48° 37' 58.135" N |
| 2 | Төмөр замын  ачиж буулгах талбай | 310 | Сэлэнгэ аймаг,  Мандал сум | 1,6 | 1 | 106° 45'58.656" Е | 48° 38' 49.565" N |
| 2 | 106° 45'56.7" Е | 48° 38' 44.755" N |
| 3 | 106° 45'52.051" Е | 48° 38' 45.488" N |
| 4 | 106° 45'53.102" Е | 48° 38' 50.208" N |
| **НИЙТ** | | | | **8,46** |  |  |  |

Сэлэнгэ аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 07-ны

өдрийн 35 дугаар тогтоолын 02 дугаар хавсралт

**Батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон  
улсын тусгай хэрэгцээний газрын хил заагт өөрчлөлт оруулах санал**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зориулалт** | **Ангийн  дугаар** | **Аймаг,  сум** | **Талбайн  хэмжээ /га/** | **Цэгийн  дугаар** | **Уртраг** | **Өргөрөг** |
| 1 | Буудлагын талбай | 330 | Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум | 650,41 | 1 | 105° 49' 15.846" Е | 49° 23' 26.848" N |
| 2 | 105° 48'5.104" Е | 49° 24'18.259" N |
| 3 | 105° 50'10.262" Е | 49° 25'21.930" N |
| 4 | 105° 51'12.427" Е | 49° 24'30.318" N |
| 2 | Туслах аж ахуй-1 | 310 | Сэлэнгэ аймаг,  Баянгол сум | 43,82 | 1 | 106° 02' 03.246" Е | 49° 02' 25.506" N |
| 2 | 106° 02' 27.303" Е | 49° 02' 39.430" N |
| 3 | 106° 02' 32.308" Е | 49° 02' 24.192" N |
| 4 | 106° 02' 31.407" Е | 49° 02' 15.975" N |
| 5 | 106° 02' 27.700" Е | 49° 02' 03.400" N |
| 6 | 106° 02' 23.147" Е | 49° 02' 02.421" N |
| 7 | 106° 02' 15.417" Е | 49° 02' 03.595" N |
| 8 | 106° 02' 16.637" Е | 49° 02' 06.427" N |
| 9 | 106° 02' 16.435" Е | 49° 02' 06.480" N |
| 10 | 106° 02' 14.201" Е | 49° 02' 07.015" N |
| 11 | 106° 02' 14.056" Е | 49° 02' 06.984" N |
| 12 | 106° 02' 13.308" Е | 49° 02' 06.765" N |
| 13 | 106° 02' 13.203" Е | 49° 02' 06.783" N |
| 14 | 106° 02' 10.597" Е | 49° 02' 06.262" N |
| 3 | Туслах аж ахуй-2 | 310 | Сэлэнгэ аймаг,  Баянгол сум | 2,54 | 1 | 106° 02' 19.315" Е | 49° 01' 50.261" N |
| 2 | 106° 02' 19.287" Е | 49° 01' 50.533" N |
| 3 | 106° 02' 29.453" Е | 49° 01' 51.395" N |
| 4 | 106° 02' 28.473" Е | 49° 01' 46.861" N |
| 5 | 106° 02' 16.902" Е | 49° 01' 47.877" N |
| 6 | 106° 02' 16.556" Е | 49° 01' 49.545" N |
| 7 | 106° 02' 19.447" Е | 49° 01' 49.712" N |
| **НИЙТ** | | | | **696,77** |  |  |  |

**Хилийн цэргийн анги, салбарын тусгай хэрэгцээнд авсан газрын хил   
заагт өөрчлөлт оруулах санал**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зориулалт** | **Ангийн  дугаар** | **Аймаг,  сум** | **Талбайн  хэмжээ /га/** | **Цэгийн  дугаар** | **Уртраг** | **Өргөрөг** |
| 1 | ШНБоомт | О1О1 | Сэлэнгэ аймаг,  Алтанбулаг сум | 6,43 | 1 | 106° 29 25.189" Е | 50° 19 12.884" N |
| 2 | 106° 29 23.005" Е | 50° 19 13.008" N |
| 3 | 106° 29 15.686" Е | 50° 19 15.214" N |
| 4 | 106° 29 17.230" Е | 50° 19 16.570" N |
| 5 | 106° 29 15.775" Е | 50° 19 17.336" N |
| 6 | 106° 29 13.684" Е | 50° 19 18.432" N |
| 7 | 106° 29 13.003" Е | 50° 19 19.678" N |
| 8 | 106° 29 12.984" Е | 50° 19 21.237" N |
| 9 | 106° 29 18.154" Е | 50° 19 21.552" N |
| 10 | 106° 29 21.040" Е | 50° 19 23.730" N |
| 11 | 106° 29 23.688" Е | 50° 19 23.878" N |
| 12 | 106° 29 29.009" Е | 50° 19 21.168" N |
| 13 | 106° 29 28.989" Е | 50° 19 20.147" N |
| 14 | 106° 29 26.182" Е | 50° 19 17.741" N |
| 15 | 106° 29 26.035" Е | 50° 19 16.978" N |
| 16 | 106° 29 24.520" Е | 50° 19 15.340" N |
| 17 | 106° 29 24.732" Е | 50° 19 13.765" N |
| 18 | 106° 29 25.246" Е | 50° 19 13.428" N |
| **Нийт** | | | | **6,43** |  |  |  |

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 07 өдөр Дугаар 36 Сүхбаатар сум

**Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай**

Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.4 дэх заалт Шаамар сумаас ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:

1. “2017 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн зориулалттай хэрэглээний мод түлээ бэлтгэх хуваарь батлах тухай” аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 02 тоот тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар Шаамар сумын цэвэрлэгээний огтлолтоор бэлтгэх 1000 шоо метр хэрэглээний модны төрлийг 500 шинэс гэснийг 500 нарс болгож өөрчилсүгэй.

2. Мөн Шаамар суманд үйлдвэрлэлийн огтлолтоор хэрэглээний зориулалтаар 500 шоо метр, түлээ 100 шоо метр нарс төрлийн модыг Хүдэр сумаас,Баруунбүрэн суманд үйлдвэрлэлийн огтлолтоор хэрэглээний зориулалтаар 50 шоо метр хус төрлийн модыг өөрийн нутгаас бэлтгэхээр тус тус нэмж олгосугай.

3.Баталсан хязгаарт багтаан зөвшөөрөл олгож огтлолт болон модны төрөлд нь тохируулан ойн мэргэжлийн байгууллагуудаар бэлтгүүлэн хяналт тавьж ажиллахыг Хүдэр, Алтанбулаг, Баруунбүрэн сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Сэлэнгэ бэлчирийн бүсийн сум дундын болон Хүдэр сумын Ойн ангийн дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ДАРГА. Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 07 өдөр Дугаар 38 Сүхбаатар сум

**Ой тэмдэглэх тухай**

Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар тогтоолоор баталсан “Түүхэн үйл явдлын ой тэмдэглэх журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.3, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Сэлэнгэ аймагт сум, байгууллагын тэгш ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Мандал сумын Түнхэл тосгоны “Төгөлхөн” цэцэрлэг байгуулагдсаны 50 жилийн ойг 2017 оны 07 сард, мөн сумын “Цэцэгхэн” 1 дүгээр цэцэрлэг байгуулагдсаны 50 жилийн ойг 2017 оны 10 дугаар сард, Сүхбаатар сумын Г.Бумцэндийн нэрэмжит Улсын тэргүүний 1 дүгээр сургууль байгуулагдсаны 80 жилийн ойг 2018 оны 9 дүгээр сард тус тус тэмдэглэхийг зөвшөөрсүгэй.

2.Ойгоо угтаж байгууллага, хамт олныхоо идэвх санаачилгыг өрнүүлэн тодорхой бүтээлч ажил зохион байгуулж ажиллахыг дээрх сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нарт даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 04 сарын 30 өдөр Дугаар 44 Сүхбаатар сум

**Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай**

Монгол улсын Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар тогтоолоор баталсан “Түүхэн үйл явдлын ой тэмдэглэх журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.3, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Сэлэнгэ аймагт сум, байгууллагын тэгш ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн Биеийн тамир спортын газар байгуулагдсаны 70 жилийн ойг 2017 оны 09 дүгээр сард тэмдэглэхийг зөвшөөрсүгэй.

2.Ойгоо угтаж байгууллага, хамт олныхоо идэвх санаачилгыг өрнүүлэн тодорхой бүтээлч ажлууд зохион байгуулж ажиллахыг тус байгууллагын дарга /Б.Баттулга/-д даалгаж, хамт олонд уриалсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 25 өдөр Дугаар 53 Сүхбаатар сум

**“Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит аж**

**ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 “ж”, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 20.1.14, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2014 оны 80 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Сэлэнгэ орон сууц“ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, төрөөс иргэд, төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын дэргэд “Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг байгуулсугай.

2. “Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

3.“Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрыг батлагдсан дүрмийн дагуу зохион байгуулж, үйл ажиллагааг нь шуурхай эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын

25-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолын хавсралт

**“СЭЛЭНГЭ ОРОН СУУЦ” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ**

**АЖ АХУЙН ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ДҮРЭМ**

**Нэг.** Нийтлэг үндэслэл

1.1.“Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь Сэлэнгэ аймгийн хүн амыг хямд үнэтэй, чанартай орон сууцаар хангах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, төрөөс зорилтот бүлгийн иргэдийг орон сууцаар хангах хөнгөлөлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар ажиллах бие даасан аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар мөн.

1.2.“Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар нь /цаашид “Үйлдвэрийн газар” гэх/ Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хот байгуулалтын тухай хууль, Барилгын тухай хууль, Орон сууцны тухай хууль, Газрын тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, Төсвийн тухай болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллага, аймгийн ИТХ, аймгийн Засаг даргаас хууль тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан тогтоол, шийдвэр, энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа эрхэлнэ.

1.3.Энэхүү дүрмийн зорилго нь үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг тогтоох, удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, хяналт, үйлдвэрийн газрын эд хөрөнгийн эрх, түүнийг өөрчлөн зохион байгуулах, бүртгүүлэх зэрэгтэй холбогдсон харилцааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохицуулахад оршино.

**Хоёр.** Үйлдвэрийн газрын нэр, хаяг, тэмдэг

2.1.Үйлдвэрийн газрын оноосон бүтэн нэр нь “Сэлэнгэ орон сууц” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар.

2.2.Үйлдвэрийн газрын байршил нь түүний удирдлагын байрлаж буй хаягаар тодорхойлогдох бөгөөд хаягийн өөрчлөлтийг Үйлдвэрийн газрын захирал тухай бүр улсын бүртгэлд хуулийн хугацаанд бүртгүүлнэ.

2.3.Үйлдвэрийн газар нь албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэгтэй байна.

2.4.Тэмдэг нь албан ёсны шийдвэр, албан бичиг, гэрээ хэлцлийг баталгаажуулах ба үйлдвэрийн газрын захирлаас итгэмжлэн хариуцуулсан этгээд, тэмдгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцна.

**Гурав.** Үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны чиглэл, хугацаа

3.1.Үйлдвэрийн газар нь Сэлэнгэ аймгийн хүн амыг хямд үнэтэй, чанартай орон сууцаар хангах хөнгөлөлтийн бодлого, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх;

3.2.Гадаад, дотоодын хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилтийн эх үүсвэр татах ажлыг олон хэлбэрээр зохион байгуулах замаар хөрөнгийн тогтвортой сан бүрдүүлж, барилгын хөрөнгө оруулалт, зээл санхүүжилтийг цогцоор нь шийдвэрлэх;

3.3.Төрийн өмнөөс аймгийн нутаг дэвсгэрт орон сууц бариулах ажлыг зохион байгуулах;

3.4. Өөрийн байгууллагын санхүү, хөрөнгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх;

3.5.Үйлдвэрийн газрын захиалан бариулсан орон сууцны хотхон, хороололтой цогцоор нь барьсан арилжааны зориулалттай барилга, байгууламж, талбайг түрээслүүлэх, худалдан борлуулах, гэрээ хэлцэл байгуулах, гэрээний биелэлтийг хангуулах;

3.6.Гадаад, дотоодын компани, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай орон сууц, үл хөдлөх хөрөнгийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрээгээр болон хамтарсан аж ахуйн нэгж байгуулах зарчмаар хамтран ажиллаж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх;

3.7.Төрийн болон хувийн аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хэрэгжүүлж байгаа орон сууцны төсөл, хөтөлбөрийн барилгын санхүүжилтэд зээл олгох, буцаан төлүүлэх;

3.8.Залуу гэр бүл болон төрийн албан хаагчдад чиглэсэн орон сууцжуулах төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, урт хугацааны, хямд түрээсийн орон сууцны менежментийг хэрэгжүүлэх;

3.9.Аймгийн төв болон сумдад хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэх;

3.10.Үйлдвэрийн газар нь үндсэн зорилтод нийцсэн хуулиар хориглоогүй бусад үйл ажиллагааг эрхэлж болно.

3.11.Үйлдвэрийн газар нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагаа эрхлэхээр бол холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авч, улсын бүртгэлд бүртгүүлсний дараа тухайн үйл ажиллагааг эрхэлнэ.

3.12.Хуульд заасан эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр өөрчлөн байгуулах, хувьчлах, татан буулгахаар шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд үйлдвэрийн газар нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.

**Дөрөв.** Үйлдвэрийн газрын эд хөрөнгийн эрх, үүрэг

4.1.Өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгө болон хөрөнгө эзэмших эрхийн гэрчилгээгээр олгогдсон актив хөрөнгийг дүрэмд заасан үйл ажиллагааны зорилгод нийцүүлэн эзэмших, ашиглах

4.2.Үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны үр дүнд олсон ашгаас хуульд заасан татвар хураамжийг төлж, ногдол ашгийг төвлөрүүлсний дараа үлдэх хэсгээс өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, байгууллага хөгжүүлэх, ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын үндсэн зорилтод нийцсэн төсөл, хөтөлбөрт хөрөнгө оруулалт хийх;

4.3.Үйлдвэрийн газар нь үндсэн хөрөнгийг орон нутгийн өмчийн газрын саналыг үндэслэн аймийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр үндсэн хөрөнгийг олж авах, акталж данснаас хасах, худалдан борлуулах, устгах, шилжүүлэх;

**Тав.** Үйлдвэрийн газрын удирдлага, бүтэц

5.1.Үйлдвэрийн газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг захирал удирдана. Захирлыг аймгийн ИТХ-ын даргатай зөвшилцөн аймгийн Засаг дарга томилж, чөлөөлнө.

5.2.Захирал нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-д заасан шалгуурыг хангасан байна.

5.3.Үйлдвэрийн газрын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг Засаг дарга батална.

5.4.Захирал нь дор дурьдсан эрх, үүрэгтэй байна. Үүнд:

5.4.1.Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу тушаал, шийдвэр гаргаж үйлдвэрийн газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах;

5.4.2.Үйлдвэрийн газрын судалгаа шинжилгээ, техник технологийг сайжруулах, ажил үйлчилгээг өргөтгөх талаар холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд байгууллага, иргэдтэй гэрээ, хэлцэл байгуулах;

5.4.3.Үйлдвэрийн газрын “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг нийт ажиллагсдын хурлаар хэлэлцүүлж, батлуулах;

5.4.4.Үйлдвэрийн газрын ажил, үйлчилгээний үр ашиг, чанарыг дээшлүүлэх арга хэмжээ авч, биелэлтийг хангах;

5.4.5.Ажиллагсдын мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэх, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээ авч, тогтвортой ажиллах бүтээлч хамт олныг бүрдүүлэх;

5.4.6.Гадаад дотоодын мэргэжлийн байгууллагуудтай ажил төрлийн холбоо тогтоох, хамтран ажиллах;

5.4.7.Үйлдвэрийн газрын ойрын болон хэтийн бодлого, чиглэлийг хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны ололт, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, аж ахуй санхүүгийн чадавхийг бэхжүүлэх;

5.4.8.Хууль тогтоомжид заасан бусад эрх, үүрэг;

5.5. Үйлдвэрийн газрын захирал аймгийн Засаг даргатай жил бүр үр дүнгийн гэрээ байгуулж ажиллана.

5.6. Үйлдвэрийн газрын захирал эрх бүхий албан тушаалтнуудыг захирлын тушаалаар томилж, чөлөөлнө.

**Зургаа.** Үйлдвэрийн газрын санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт

6.1.Холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт гаргуулна.

6.2.Үйлдвэрийн газрын санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг захирал, ерөнхий нягтлан бодогч нар хариуцна.

6.3.Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн эзэмшил, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд Орон нутгийн өмчийн газар хяналт тавьж ажиллана.

6.4.Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналт шалгалтыг Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл, нягтлан бодогч нар хариуцан хэрэгжүүлнэ.

**Долоо.**Үйлдвэрийн газрын санхүүжилт, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан

7.1.Үйлдвэрийн газрын тухайн жилийн орлого нь санхүүгийн дараах эх үүсвэрээс бүрдэнэ. Үүнд:

7.1.1.Ажил, үйлчилгээнээс олсон бүх орлого;

7.1.2.Олон улсын байгууллагатай хамтарч ажиллах гэрээний дагуу олох үйлчилгээний орлого;

7.1.3.Концессын гэрээний дагуу татах гадаадын хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр

7.1.4.Хууль тогтоомжоор зөвшөөрсөн бусад эх үүсвэр;

7.2.Үйлдвэрийн газар нь тухайн жилийн үйл ажиллагаа, хөрөнгө санхүү, үр дүнгийн талаар тодорхой тусгасан тайланг аймгийн Засаг даргад болон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнана.

**Найм.**Үйлдвэрийн газрын бичиг баримтыг хадгалах

8.1.Үйлдвэрийн газар нь дараах бичиг баримтыг хадгална. Үүнд:

8.1.1.Үйлдвэрийн газрын дүрэм, түүнд орсон нэмэлт өөрчлөлт, шинэчилсэн найруулга, үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон бусад гэрчилгээ, эрх лиценз, тусгай зөвшөөрөл, сертификатууд;

8.1.2.Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт, зөвлөмж;

8.1.3.Улсын төсөв, гадаад, дотоодын зээл, тусламж, төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд баригдсан орон сууцны хотхон, хорооллын зураг төсөл болон барилгын зураг төсөл, тэдгээртэй холбоотой гаргасан хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, захирлын тушаал, шийдвэрүүд, техникийн хяналт, угсралтын ажилтай холбоотой гэрээ болон холбогдох бусад баримт бичиг;

8.1.4.Ач холбогдол бүхий бусад баримт бичиг;

8.2.Дээрх бичиг баримтыг зохих журмын дагуу холбогдох этгээдээс хүлээн авч хадгалах, эрх бүхий этгээдэд танилцуулах, архивт шилжүүлэх зэрэг ажиллагааг үйлдвэрийн газрын эрх бүхий ажилтан гүйцэтгэнэ.

**Ес.**Бусад

9.1.Энэхүү дүрэмд тусгагдаагүй бусад асуудлыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу зохицуулна.

9.2.Үйлдвэрийн газрын энэхүү дүрэм нь улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

9.3.Үйлдвэрийн газрын дүрэмд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болно.

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 25 өдөр Дугаар 54 Сүхбаатар сум

**Хөтөлбөр батлах тухай**

Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.1.3 дахь заалтууд, Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр тогтоол, Засгийн Газрын 2017 оны 24 дүгээр тогтоол, Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны 101 дүгээр тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.“Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх Сэлэнгэ аймгийн хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлагаар ханган шаардагдах төсөв, хөрөнгийг жил бүрийн аймгийн төсөвт тусгаж, биелэлтийн явцыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай

ДАРГА Г. БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын

25-ны өдрийн 54 дүгээр тогтоолын хавсралт

**“ТӨРӨӨС ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО”-ЫГ**

**ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР**

**Нэг.Ерөнхий мэдээлэл**

Сэлэнгэ аймаг нь 17 сум, 6 тосгонд 106677 суурьшил хүн амтай. Хүн амын 50.4 хувийг эрэгтэйчүүд, 49.6 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж, насны бүтцийн хувьд 27.2 хувийг 15 хүртэлх насны хүүхэд, 67.5 хувийг 15-64 насны, 4.1 хувийг 60-аас дээш насны хүн ам тус тус эзэлж байна.

Сүүлийн 10 жилд 1000 хүнд ногдох төрөлтийн түвшин 17.6, нас баралт 4.9 болж, цэвэр өсөлт 12.6 байгаа нь улс, аймгийн дунджаас 4.5-6.1-ээр бага байна.

Аймгийн хэмжээнд 5 жилийн дунджаар 2500 орчим эмэгтэй жирэмсний хяналтанд бүртгэгдсэнээс эрт үеийн хяналт 81.9 байгаа нь улс, аймгийн дунджаас 4.6-5.6 хувиар бага байна.

Сүүлийн 5 жилд эхийн эндэгдэл 4 гарсан нь өмнөх 5 жилтэй адил байна. Эхийн эндэгдлийн шалтгааны дийлэнх хувийг эх барихын шууд бус шалтгаант нас баралт эзэлж байгаа нь жирэмсний хяналтын хамрагдалт, чанар хангалтгүй байгааг харуулж байна.

Сэлэнгэ аймаг нь 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг сүүлийн 10 жилд тогтвортой бууруулж 1000 амьд төрөлтөнд ногдох нас баралт 13.3 байгаа нь улс, аймгуудын дунджаас 9.8-7.8 хувиар бууруулсан амжилттай байна.

Манай аймгийн 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн шалтгааны 80 гаруй хувийг тархины даралт, цус багадалт, сульдаа зэрэг суурь өвчин, осол гэмтэл золгүй тохиолдол, төрөлхийн гаж хөгжил тус тус эзэлж байна.

Сүүлийн жилүүдэд хүн амын дунд таргалалт, эрүүл бус хооллолт, хөдөлгөөний хомсдол, архи, тамхины хэрэглээ, стресс, гадаад орчны бохирдол зэрэг эрсдэлт хүчин зүйлийн тархалт ихэссэнтэй холбоотойгоор зонхилон тохиолдох халдварт бус өвчний тохиолдол жилээс жилд нэмэгдэж, артерийн даралт ихсэлт, зүрхний шигдээс, чихрийн шижин, тархины цус харвалт, хорт хавдар, осол гэмтэл зэрэг нь нас баралтын голлох шалтгаан болж байна.

Хүн амын нас баралтын 46 хувийг цусны эргэлт, 27 хувийг хорт хавдар, 14 хувийг гадны шалтгаант, 10 хувийг хоол боловсруулах, 2 хувийг амьсгалын тогтолцооны өвчлөлүүд тус тус эзэлж байна.

Хорт хавдрын тархалт улс, аймгийн дунджаас 8-8.1 хувиар өндөр, нас баралт 0.5-2.3 промилээр бага байна. Хорт хавдрын нас баралтын 38 хувь нь элэгний хорт хавдар эзэлж байгаа нь элэгний хорт хавдрын эрт илрүүлэг, элэгний В,С вирус илрүүлэх оношлогоо, эмчилгээний чанар хүртээмж, хяналтыг чанаржуулах шаардлагатайг харуулж байна.

Аймгийн хэмжээнд халдварт бус өвчний эрт илрүүлэг 25.3-31.9 хувьтай байгаа нь улс, аймгийн түвшингээс 16.3-24.4 хувиар бага бөгөөд эрт илрүүлгийн үзлэгийн хамрагдалт, чанар үр нөлөөг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

Сүүлийн 5 жилд 10000 хүн амд ногдох халдварт өвчний гаралтаар улс, аймгийн дунджаас 31.2-64.6 хувиар бага байгаа боловч олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэ нэмэгдэж, сүрьеэгийн өвчлөлөөр өндөр аймгийн тоонд багтаж байна.

Сэлэнгэ аймагт ХДХB/ДОХ –ын 3 тохиолдол бүртгэгдсэн ба хүн амын шилжилт хөдөлгөөн ихсэж байгаатай холбоотой бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний тохиолдол сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байна.

Сэлэнгэ аймгийн нийт хүн амын дийлэнх хувь нь аюулгүй чанартай ундны усаар хангагдаагүй, ундны усаа зориулалтын бус саванд хадгалдаг, гэр хорооллын айл өрхийн 70 гаруй хувь нь шаардлага хангаагүй ариун цэврийн байгууламжтай, сум, тосгоны хог хаягдлын менежментийн хэрэгжилт сул зэрэг нь орчны бохирдолтыг жилээс жилд нэмэгдүүүлж, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж байна.

Орчин үеийн техник, технологийн дэвшлийн өнөө үед иргэдийн өсөн нэмэгдэж байгаа эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээг одоогийн эмнэлгийн бүтэц, зохион байгуулалт зохицуулалт, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцийн хангамж, чадавх хангахгүй байна.

Иймд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд орчин үеийн техник технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэн, хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулан, хэнийг ч орхигдуулахгүйгээр чанартай тусламжийг үзүүлэх, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний талаар баримтлах бодлогын дагуу ирэх 5 жилд тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажлыг шинээр төлөвлөн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна.

**Хоёр: Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт**

2.1.Дэд хөтөлбөрийн зорилго

Хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг тэдний эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, нотолгоонд суурилсан оношлогоо, эмчилгээний шинэ технологийг нэвтрүүлэх, эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн зохистой тогтолцоог бүрдүүлэх замаар тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан дундаж наслалтыг уртасгахад оршино.

* 1. Хөтөлбөрийн зорилтууд
     1. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр: Хүний амьдралын чанарын түвшинд сөргөөр нөлөөлж өвчин, эмгэг, осол гэмтэлд хүргэж буй хүчин зүйлээс сэргийлэх, шалтгаан, үр дагаврыг арилгах зохион байгуулалттай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
     2. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр: Нотолгоонд суурилсан, орчин үеийн техник, технологийн дэвшлийг эмчилгээ оношлогоонд нэвтрүүлэн, хүлээгдэл чирэгдлийг бууруулан тусламж үйлчилгээг хэнийг ч орхигдуулалгүйгээр чанартай хүртээмжтэй хүргэх;
     3. Хүний нөөцийн чиглэлээр: Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан, дутагдалтай эмч, эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдээр хангах, тэдгээрийг чадавхижуулах, салбарын ажилтнуудын тогтвор суурьшилтай ажиллах нийгмийн баталгааг хангаснаар чадварлаг, ёс зүйтэй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдээр эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүргэх;
     4. Эрүүл мэндийн санхүүжилтын чиглэлээр: Батлагдсан нөөц хөрөнгийг зүй зохистой ашиглах, өөрийн дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, ЭМД-ын байгууллагатай харилцан ашигтай байх зарчим дээр тулгуурлан гэрээг хийж гүйцэтгэлийг бүрэн хангаснаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг эдийн засаг, санхүүгийн хувьд тогтвортой байлгах;
     5. Эрүүл мэндийн технологийн чиглэлээр: Эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж байгаа эмчилгээ, оношлогоо, нөхөн сэргээх болон мэдээллийн технологийг орон нутагт нутагшуулах, эдгээрийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг сургаж дадлагажуулах, мэдээллийн санг бүрдүүлэх;
     6. Эм зүйн тусламж үйлчилгээний чиглэлээр: Өндөр идэвх бүхий, аюулгүй чанарын баталгаатай эмийг эмчилгээ оношлогоонд хэрэглэн, үйлчлүүлэгчдэд эмийн зөв зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх;
     7. Мэдээллийн технологи, мэдээллийн удирдлагын чиглэлээр: Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн эрүүл мэндийн мэдээллээр хангах, мэдээллийн технологит суурилсан шийдвэр гаргалтыг дэмжих, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах ажил, үйлчилгээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх;
     8. Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, ил тод байдлын чиглэлээр: Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хагас бие даасан байдлыг бэхжүүлэн хүний нөөцийн болон санхүүгийн удирдлагыг багаар хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах замаар үйлчлүүлэгчид, хамтран ажиллагч байгууллагуудын итгэлцлийг бэхжүүлэх;

**Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл**

3.1 Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр:

* + 1. Эрүүл мэндийн асуудлыг бусад салбарын үйл ажиллагаатай уялдуулж, хэрэгжүүлэх механизмыг бүрдүүлснээр хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцлийг сайжруулах;
    2. Хот суурин, уул уурхайн бүс нутгийн агаар, ус, хөрсний бохирдлын шалтгаан, үр дагаврыг бууруулах, арилгах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх
    3. Импортын болон дотоодын үйлдвэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний агууламжид тавих хяналтыг сайжруулан хүнсний аюулгүй байдал, жингийн илүүдэл, амин дэм, эрдэс бодисын дутлыг бууруулах;
    4. Хүүхдийг эхийн сүүгээр хооллохын ашиг тусыг эхчүүдэд ойлгуулах, хөхний сүү орлуулагчийн хэрэглээг бууруулах;
    5. Гэнэтийн аюул, байгалийн гамшиг, нийтийг хамарсан халдварт өвчний дэгдэлт гэх мэт нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үеийн нөөцийн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ шуурхай авах чадавхийг бүрдүүлэх;
    6. Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг дэмжих зорилгоор ажил олгогчдод чиглэсэн арга хэмжээг тогтмол явуулах;
    7. Хүн амд цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургууль, коллежид суралцагчдад эрүүл мэндийн мэдлэг олгох, ухуулга нөлөөлөл, мэдээлэл сурталчилгаа хийх, иргэдийн эрүүл мэндийн талаарх хүчин чармайлтыг дэмжих, урамшуулах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх, хүн амын ёс заншилд тохирсон уламжлалт анагаах ухааны аргыг ашиглан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл зан үйл, аж төрөх хэв маягийг төлөвшүүлэх;
    8. Гэр бүл төлөвлөх, эмэгтэйчүүд эсэн мэнд амаржих, эх, хүүхдийн эндэгдлээс сэргийлэх, өсвөр үеийг бэлгийн амьдралд бэлтгэх зэрэг нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сургалт, тусламж үйчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах;
    9. Иргэн, гэр бүл, хамт олон, байгууллагын идэвхтэй оролцоонд тулгуурлан хүн амын өвчлөл, нас баралтын шалтгаан, үр дагаврыг судлах, эрт сэрэмжлүүлэх, өвчний эрт илрүүлэг, хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх;
    10. Шинэ болон сэргэн тархаж байгаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, дархлаажуулалтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх;
    11. Хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлсийг бууруулах, хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дээшлүүлэх;

3.2 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр:

* + 1. Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг хүн амын нягтрал, газар зүйн байршил, хүн ам зүйн бүтэц, өвчлөл, ядуурлын түвшин, шилжилт хөдөлгөөн, хүн амын эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний эрэлт, хэрэгцээтэй уялдуулан зохион байгуулах;
    2. Өрх, сумын эрүүл мэндийн төв, Нэгдсэн эмнэлэгт үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багцыг өргөжүүлэн, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, иргэдийн чирэгдлийг багасгах;
    3. Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагыг өмчийн хэлбэрээс үл хамааран үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлаар тусламж үйлчилгээ хүргэх тогтолцоог бий болгох;
    4. Эрүүл мэндийн байгууллага хооронд үйлчлүүлэгчийг шилжүүлэх, мэдээлэл солилцох үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, шуурхай байдлыг сайжруулан эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чирэгдлийг бууруулах;
    5. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ нь “үйлчлүүлэгч төвтэй” байж, тусламж, үйлчилгээнд чанарын удирдлагыг нэвтрүүлэх;
    6. Зонхилон тохиолдох өвчний оношлогоо, эмчилгээний үр дүн, тасралтгүй байдлыг хангах, байнгын хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэн сэргийлж болох өвчний хүндрэл, хөдөлмөрийн чадвар алдалт, нас баралтыг бууруулах;
    7. Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн дуудлагын хугацааг багасгах, алслагдсан болон газар зүйн саад бэрхшээлтэй нутагт оршин сууж байгаа иргэдэд үзүүлэх яаралтай тусламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;
    8. Тусламж үйлчилгээний анхан болон лавлагаа шатлалд уламжлалт анагаах ухааны оношилгоо, эмчилгээг орчин үеийн анагаах ухаантай хослуулан хөгжүүлэх;
    9. Сэргээн засах, хөнгөвчлөх, сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах;
    10. Хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байгаа өвчин, эмгэгийн оношилгоо, эмчилгээнд түлхүү анхаарч, тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах;
  1. Хүний нөөцийн чиглэлээр:
     1. Нэн шаардлагатай мэргэшлийн чиглэлээр эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэх, орон нутгийг эмнэлгийн мэргэжилтнээр хангах чиглэлээр хүний нөөцийг төлөвлөх, сургах, урамшуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;
     2. Анагаахын шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил, инновацийг нэвтрүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн ажилтныг өндөр хөгжилтэй оронд бэлтгэх, туршлага судлуулах, гадаад улсад бэлтгэгдсэн эмч, мэргэжилтэн өөрийн мэдлэг туршлагаа орон нутагт түгээн дэлгэрүүлэхийг дэмжих, ажиллах боломж нөхцлийг нэмэгдүүлэх;
     3. Эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх;
  2. Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн чиглэлээр:
     1. Эрүүл мэндийн байгууллагын санхүүжилтын үр дүн, үр ашиг, гүйцэтгэлд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хөшүүрэг бүхий санхүүжилтын төлбөрийн аргад шилжүүлэх;
     2. Өрх, сумын эрүүл мэндийн санхүүжилтэд эрүүл мэндийн даатгалын санхүүжилтийг оруулах;
     3. Салбарын хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн төлөвлөлтийг эрүүл мэндийн салбарын технологийн үнэлгээ, хүн амын эрүүл мэндийн эрэлт, хэрэгцээнд суурилан хэрэгжүүлэх;
  3. Эрүүл мэндийн технологийн чиглэлээр:
     1. Олон улсын жишигт нийцсэн эмнэлгийн дэд бүтцийн стандартыг мөрдүүлэх
     2. Эрүүл мэндийн технологийн үнэлгээ, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ, чанарын хяналт шалгалт, тохируулга, баталгаажуулалтыг сайжруулах;
     3. Эрүүл мэндийн салбарын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг өргөжүүлэх
     4. Эрүүл мэндийн технологийн чиглэлээр хөрөнгө оруулалт, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг дэмжих;

* 1. Эм зүйн тусламж, үйлчилгээний чиглэлээр:
     1. Эрүүл мэндийн болон хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэглэгдэж байгаа антибиотикт нянгийн тэсвэржилт үүсэхээс сэргийлэх, хянах, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх;
     2. Эмийн чанар, аюулгүй байдлын тандалт, судалгаа хийх
     3. Эмнэлзүйн эм зүйн тусламжийг эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний шатлалд тохируулан нэвтрүүлэх;
     4. Эм зүйн салбарын ил тод хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэх;
     5. Эмийн аюулгүй байдлын цахим бүртгэл, хяналтыг нэвтрүүлэх;
     6. Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажиллагааг сайжруулах
     7. Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
  2. Мэдээллийн технологи, мэдээллийн удирдлагын чиглэлээр:
     1. Мэдээллийн технологийн удирдлага, зохион байгуулалт үйл ажиллагааны тасралтгүй байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий мэдээлэл технологийн нэгж байгуулах
     2. Эрүүл мэндийн салбарт мэдээлэл солилцох, удирдах үйл ажиллагааг нэгтгэсэн эрүүл мэндийн мэдээлэл солилцооны платформыг нэвтрүүлэх;
     3. Хувь хүн болон байгууллагын эрүүл мэндийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах;
     4. Телемедицин, цахим эрүүл мэндийн дэвшилтэт технологийг ашиглах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний шуурхай байдал, чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх;
     5. Эрүүл мэндийн салбарын мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, эрүүл мэндийн үзүүлэлтийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох чадавхийг бий болгох;
  3. Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, зохион байгуулалт, ил тод байдлын чиглэлээр:
     1. Эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхдээ хүн амын тоо, газар зүйн байршил, нутаг дэвсгэрийн онцлог, эрүүл мэндийн эрэлт хэрэгцээний үнэлгээ, судалгаанд тулгуурлах;
     2. Хамтын ажиллагааг салбарын бодлого, тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулан хөгжүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийг эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэгжүүлэх;
     3. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний ил тод байдлыг хангах, шийдвэр гаргахад иргэд төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж нийгмийн эгэх хариуцлагыг дээшлүүлэх;
     4. Эрүүл мэндийн байгууллага, ажилтны эрх, үүргийн давхардлыг арилгах, үйл ажиллагааг зохицуулах, хянах, сайжруулах;
     5. Төрийн болон орон нутгийн өмчит эмнэлгийг хамтын хагас бие даасан удирдлагатай болгох;
     6. Бүх нийтийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамруулахад төр, хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх;

**Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үе шат:**

4.1 Дэд хөтөлбөрийг 2017-2026 онд дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

Нэгдүгээр үе шат:2017-2021 он

Хоёрдугаар үе шат 2022-2026 он

**Тав. Хүрэх үр дүн**

5.1. Хүн амын дундаж наслалтыг 74, товлолт дархлаажуулалтын хамралтыг 99 хувь, эмч сувилагчдын харьцаа 1:2, эрүүл мэндийн салбарын зардалд иргэний шууд төлөх төлбөрийн эзлэх хэмжээг 25 хувьд тус тус хүргэнэ.

**Зургаа. Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт:**

6.1 Энэхүү дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын 2.2.2-т заасан I- II үе шатны зорилт болон төрөөс эрүүл талаар баримтлах бодлогын шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангасан байна. (Хавсралт 1)

**Долоо. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө,**

**санхүүжилтийн эх үүсвэр**

7.1 Хөтөлбөр нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр хэрэгжих бөгөөд аймаг сумдын жил бүрийн эдийн засгийн нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусган хэрэгжинэ.

7.2 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

7.2.1 Улсын болон орон нутгийн төсөв

7.2.2 Олон улсын байгууллагын хандив, зээл, тусламж, төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт

7.2.3 Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн тусламж, хандив

7.2.4 Хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр

**Найм: Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ**

8.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын хяналт-шинжилгээ үнэлгээг Эрүүл мэндийн газар хоёр жил тутамд, хөндлөнгийн үнэлгээг дөрвөн жил тутамд хийлгэж, шаардагдах зардлыг орон нутгийн төсөвт тусгаж, холбогдох тайланг жил бүрийн эхний улиралд багтаан аймгийн Засаг даргад танилцуулна.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 25 өдөр Дугаар 55 Сүхбаатар сум

**Хөтөлбөр батлах тухай**

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 “е”, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1. “Сүрьеэгүй Сэлэнгэ” аймгийн хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлагаар ханган шаардагдах төсөв, хөрөнгийг жил бүрийн аймгийн төсөвт тусгаж, биелэлтийн явц, үр дүнг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай

ДАРГА Г. БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын

25-ны өдрийн 55 дугаар тогтоолын хавсралт

**“СҮРЬЕЭГҮЙ СЭЛЭНГЭ” АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР**

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх асуудал нийгмийн эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлын нэг байсаар байна.

Манай аймаг сүүлийн 5 жилд сүрьеэ өвчний 1054 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн нь 10 000 хүн амд өвчлөлийн түвшин 20.3 байгаа бөгөөд эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн өвчлөл нэмэгдэж байгаа нь анхаарал татсан асуудал болж байна.

Сэлэнгэ аймаг улсын хэмжээнд сүрьеэгийн өвчлөл өндөр 8 аймгийн тоонд бүртгэгдэж, жил бүр эхний байруудад орж байна.

Аймгийн хэмжээнд 2016 онд 12 төрлийн 1849 халдварт өвчний тохиолдол бүртгэгдсэний 10.3 хувийг сүрьеэгийн өвчлөл эзэлж байна.

Сүрьеэгээр өвчлөгсдийг халдварын зэрэглэлээр нь тусгаарлан эмчлэх орон байр, ажиллах эмч мэргэжилтний хангамж хүрэлцээ хангалтгүй, хавьтлыг жил бүр үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулах, голомтыг төгс халдваргүйжүүлэх, хөдөө орон нутагт эрт илрүүлгийн үзлэг оношлогоог хийх тоног төхөөрөмж, эм урвалжийн хүрэлцээ дутмаг байгаа нь сүрьеэгийн өвчлөлийг хязгаарлахад сөрөг нөлөө үзүүлсэн хэвээр байна.

Олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй өвчтөн хэвтэх тасаг нь халдвар хамгааллын өндөр түвшинд тусгаарлагдан эмчлэгдэх журамтай боловч нэг хаалгаар өвчтөн, эмч ажилчид, эргэлтийн хүмүүс орж гардаг тул халдвар тархах өндөр эрсдэлтэй, ялангуяа олон эмэнд тэсвэртэй сүрьеэгийн халдвар тархах өндөр эрсдэлтэй байдаг.

2016 оны сүрьеэгийн тайлангаар сүрьеэтэй тэмцэх сэргийлэх ажлын үр дүнгийн үзүүлэлт болох халдвартай сүрьеэтэй өвчтөний эдгэрэлт 86 хувь байгаа нь зорилтот түвшинд байгаа боловч 2015 онд 91.5 хувь байсантай харьцуулахад буурсан, эмчилгээ үр дүнгүй болсон болон нас баралтын хувь нэмэгдсэн зэрэгт дүгнэлт хийн Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, “Хүн амын дундах сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварын өвчлөл, тархалтыг бууруулах талаар авах арга хэмжээний тухай” Сэлэнгэ аймгийн ИТХТ-ийн 2017 оны 15 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор “Сүрьеэгүй Сэлэнгэ” хөтөлбөрийг боловсруулав.

**Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх хугацаа**

2.1.Хөтөлбөрийн зорилго

Сүрьеэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, эрт илрүүлгийг нэмэгдүүлж, сүрьеэтэй өвчтөний эмчилгээний үр дүнг нэмэгдүүлснээр сүрьеэгийн өвчлөл, тархалтыг бууруулахад оршино.

2.2.Хөтөлбөрийн зорилт

2.2.1. Сүрьеэ өвчний талаарх иргэдийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, уушигны халдвартай хэлбэрийн сүрьеэг эрт илрүүлж, төгс эмчлэх, өвчтөний хавьтлын хяналтыг сайжруулах замаар халдварын тархалтыг хязгаарлах

2.2.2. Сүрьеэ өвчний илрүүлэлт, оношилгоо, эмчилгээнд шинэлэг, сайн туршлагыг нэвтрүүлж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээг цогц байдлаар үзүүлэх

2.3. Хөтөлбөрийн хугацаа

2.3.1. Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа 2017-2020 онд хэрэгжинэ.

**Гурав. Хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны**

**чиглэл, хүрэх үр дүн**

3.1. “Сүрьеэ өвчний талаарх иргэдийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх ажлыг эрчимжүүлж, уушигны халдвартай хэлбэрийн сүрьеэг эрт илрүүлж, төгс эмчлэх, өвчтөний хавьтлын хяналтыг сайжруулах замаар халдварын тархалтыг хязгаарлах” зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл

3.1.1. Сүрьеэ өвчний талаарх иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлж, эрүүл дадал, хандлага төлөвшүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх

3.1.2. Эрүүл мэндийн байгууллагын халдварын сэргийлэлт, хяналтыг сайжруулан үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх

3.1.3. Эрсдэлт бүлгийн хүн амын дунд сүрьеэг илрүүлэх идэвхтэй үзлэгийг тогтмол зохион байгуулах

3.1.4. Сүрьеэгийн оношилгоо эмчилгээний чадавхийг сайжруулах

3.1.5. Сүрьеэ өвчний оношлогоо эмчилгээг чанарын шаардлага хангасан эм, урвалж бодис, оношлуураар тасралтгүй хангах

3.1.6. Сүрьеэгийн чиглэлээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эмч мэргэжилтнийг нэмэгдүүлж, тэднийг тогтвор суурьшилтай ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх

3.2. “Сүрьеэ өвчний илрүүлэлт, оношилгоо, эмчилгээнд шинэлэг, сайн туршлагыг нэвтрүүлж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээг цогц байдлаар үзүүлэх” зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл

3.2.1. Сүрьеэгийн тандалтыг тогтмол явуулж, сайн туршлагыг судалж, нэвтрүүлэх

3.2.2. Үйлчлүүлэгчдэд нийгэм, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх ажилд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг татан оролцуулах

3.2.3. Сүрьеэгийн өвчлөлийг бууруулах чиглэлээр орон нутгийн түвшинд бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нарт зориулсан сурталчилгаа нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах

3.2.4. Сүрьеэ өвчний талаарх иргэдийн мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэх замаар сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

3.3. Хүрэх үр дүн

3.3.1. Хүн амын дундах сүрьеэгийн талаарх мэдлэг, хандлага дээшилж, ялгаварлан гадуурхал буурсан байна.

3.3.2. Сүрьеэгийн өвчлөлийн голомтын индексийг бууруулна.

3.3.3. Сүрьеэгийн илрүүлэлтийг нэмэгдүүлж, эмчилгээний амжилтыг 90 хувь, онош баталгаажилтыг 88 хувь, эдгэрэлтийн түвшинг 90 хувьд хүргэж нас баралтыг 2016 оны үзүүлэлтээс 10 хувь тус тус бууруулна.

**Дөрөв. Хөтөлбөрийн эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө,**

**шалгуур үзүүлэлт**

4.1. Хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөө

4.1.1 Эрт илрүүлэг, хариу арга хэмжээний үр дүнд сүрьеэгийн тархалтыг хязгаарласнаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний шууд болон шууд бус зардлыг бууруулна.

4.1.2. Сүрьеэгийн өвчлөл, эндэгдлийг бууруулснаар хүн амын өсөлтөд эерэгээр нөлөөлж, идэр насны залуучуудын хөдөлмөрийн чадвар алдагдалтыг багасгаж, хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэж, хүн амын ядуурлын түвшин буурч, халамж үйлчилгээний зардал багасна.

4.2. Хөтөлбөрийн нийгэмд үзүүлэх үр нөлөө

4.2.1. Сүрьеэ өвчнөөс шалтгаалсан хүүхдийн өвчлөл эндэгдэл буурч, цэцэрлэг, сургуулийн хоцрогдол арилж, хүн амын боловсролын түвшин дээшилнэ.

4.2.2. Сүрьеэгийн өвчлөл буурснаар иргэдийн амьдралын чанар дээшилж, хүн амын өсөлт хөгжилтөнд эерэгээр нөлөөлнө.

4.2.3. Сүрьеэгийн өвчлөлөөр эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчид буурч эмнэлгийн мэргэжилтний ажлын ачаалал багассанаар эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчилгээг хүн амд үзүүлэх боломж дээшилнэ.

4.2.4. “Сүрьеэ өвчнийг бууруулсан аймаг” болно.

4.2. Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

4.2.1. Үр дүнг үнэлэхдээ 2016 оны жилийн эцсийн үзүүлэлтийг суурь үзүүлэлт болгон ашиглана.

4.4.2. Шалгуур үзүүлэлт

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь түвшин | | Зорилтот түвшин | | Мэдээллийн эх сурвалж | Хэрэгжүү- лэх байгууллага |
| он | Үзүү-лэлт | он | Үзүү-лэлт |
| 1 | Халдвартай сүрьеэтэй өвчтөний гэр бүлийн хавьтал 0-14 насны хүүхдээс туберкулины сорил бүхий үзлэгт хамрагдсан хувь | хувь | 2016 | 30% | 2020 | 100% | Сар улирал жилийн мэдээ тайлан | Сумдын ЭМТөв, ЭМГ |
| 2 | Сүрьэгийн бүх хэлбэрийн бүртгэгдсэн тохиолдлын /шинэ болон дахилт/ түвшин 10.000 хүн амд | Түвшин | 2016 | 18,2 | 2020 | 14,4 | Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлт | Сумдын ЭМТөв, ЭМГ |
| 3 | Сүрьеэгийн нас баралтын түвшин 10,000 хүн амд | түвшин | 2016 | 0,18 | 2020 | 0,10 | Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлт | Сумдын ЭМТөв, ЭМГ |
| 4 | Сүрьеэгийн эдгэрэлтийн түвшин | хувь | 2016 | 88,3% | 2020 | 90,0% | Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлт | Сумдын ЭМТөв, ЭМГ |
| 5 | Сүрьеэгийн шинэ тохиолдолын эмчилгээний амжилт | хувь | 2016 | 84,2% | 2020 | 86,0% | Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлт | Сумдын ЭМТөв, ЭМГ |
| 6 | Сүрьеэгийн оношлогооны баталгаажилт | хувь | 2016 | 86,3% | 2020 | 88,0% | Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлт | АНЭ, ЭМГ |
| 7 | Журмын дагуу сорьц тээвэрлэлт | хувь | 2016 | 84% | 2020 | 90% | Сарын мэдээ | Сумдын ЭМТөв, ЭМГ |
| 8 | Эмэнд тэсвэртэй сүрьеэтэй байж болзошгүй тохиолдлоос эмэнд мэдрэг чанар тодорхойлох шинжил-  гээнд хамрагдалт | хувь | 2016 | 57,1 | 2020 | 70% | Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлт | АНЭ, ЭМГ |
| 9 | Олон эмэнд тэсвэртэй болон рифамицинд тэсвэртэй сүрьеэгийн тохиолдлын эмчилгээний амжилт | хувь | 2016 | 76,4 | 2020 | 78.0 | Судалгааны дүн | АНЭ, ЭМГ |

**Тав. Удирдлага зохион байгуулалт, санхүүжилт**

5.1. Хөтөлбөрийн удирдлага зохион байгуулалт

5.1.1. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих, хэрэгжилтийн явцыг тайлагнах, санал оруулах үүргийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар хариуцан гүйцэтгэнэ.

5.1.2. Сүрьеэгийн өвчлөлөөс сэргийлэх чиглэлээр олон улсын байгууллага, төрийн ба төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хамт олон иргэдийн дэмжлэгийг авах, зохицуулах үүргийг Эрүүл мэндийн газар хариуцан гүйцэтгэнэ.

5.1.3. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, халдвартай хэлбэрийн сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх, өвчлөлийг эрт илрүүлэх, оношлох, эмчлэх аргыг сайжруулах, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлэх ажлыг Эрүүл мэндийн газар хариуцна.

5.1.4. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг аймгийн Засаг дарга, ИТХ-д мэдээлэх ажлыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс хариуцан гүйцэтгэнэ.

5.2. Хөтөлбөрийн санхүүжилт

5.2.1. Олон улсын байгууллага, хандивлагч орны төсөл, зээл тусламж, хөтөлбөрийн санхүүжилт

5.2.2. Орон нутгийн төсөв

5.2.3.Төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хандив, тусламж

**Зургаа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд төрийн ба төрийн бус байгууллага, иргэдийн оролцоо**

6.1. Боловсролын байгууллага

6.1.1.ЕБС, цэцэрлэгүүдийн эмч нарт сүрьеэ өвчин, түүнээс сэргийлэх талаарх сургалтыг явуулж, сурагчдад мэдлэгийг хүргэх

6.1.2. Дотуур байрны эрүүл ахуйн хэм хэмжээг хангах

6.1.3. ЕБС, цэцэрлэгт халдварт өвчний өвчлөлийн мэдээллийн сантай болох

6.2. Хууль хяналтын байгуулага

6.2.1.Хорих ял эдлэгсдэд эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээг зохих журмын дагуу хугацаанд нь хийж, эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хоол тэжээлийг эрүүл ахуйн зохистой хэмжээнд байлгах

6.3. Сумдын ЗДТГ, ИТХ

6.3.1. Халдварт сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавих

6.3.2. Халдварт сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх, тэмцэх талаар төр болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, хамт олон, иргэдийн хамтын оролцоог нэмэгдүүлэх

6.3.3. Сумдын эмч мэргэжилтний сүрьеэ өвчний талаарх мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх , тогтвор суурьшилтай ажиллуулах арга хэмжээ авах

6.4 Нэгдсэн эмнэлгүүд

6.4.1. Эмнэлгийн гаралтай аюултай хог хаягдлыг цуглуулах, зайлуулах, устгах ажлыг стандартын дагуу хийх, халдваргүйжүүлэх ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах

6.4.2. Сүрьеэгийн эмнэлэг, тасгийн халдвар хамгааллын дэглэмийг сайжруулж, стандартын шаардлага хангасан ажлын байраар эмч, ажилчныг хангах

6.4.3 Халдварт сүрьеэ өвчний голомтын халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээг цаг алдалгүй зохион байгуулах

6.5. Өрх болон сумын эмнэлэг

6.5.1. Сүрьеэгийн эсрэг дархлаажуулалтын хамралтыг 98-100%-д хүргэх

6.5.2. Халдварт сүрьеэ өвчний голомтын халдвар эсэргүүцэх арга хэмжээг цаг алдалгүй зохион байгуулах

6.5.3.Эрсдэл өндөртэй эмзэг бүлгийн хүмүүсийг хяналтанд тогтмол авч үзлэг шинжилгээнд хамруулан, эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авах

6.5.4.Үйлчлэх хүрээний хүн амд сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх, эрүүл аж төрөх зан үйлийг төлөвшүүлэх сургалт сурталчилгааг тогтмол хийх

6.6. Иргэд хамт олон

6.6.1.Иргэн бүр өөрийн болон гэр бүлийнхээ эрүүл мэндэд анхаарал халамжийг нэмэгдүүлж эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт жилд нэгээс доошгүй удаа хамрагдах

**Долоо. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт- шинжилгээ, үнэлгээ**

5.1.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд Эрүүл мэндийн газар, сумдын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран жил бүр явцын хяналтыг хийнэ.

5.2. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын хяналт- шинжилгээ, үнэлгээг сумдын Засаг дарга гүйцэтгэн тайланг Эрүүл мэндийн газарт жил бүрийн 12 дугаар сарын 15-ны дотор хүргүүлж, нэгтгэсэн тайланг 12 дугаар сарын сарын 25-ны дотор Эрүүл мэндийн газар аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлж, жил бүрийн эхний улиралд багтаан дүгнэнэ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 25 өдөр Дугаар 56 Сүхбаатар сум

**Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг**

**сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим**

**арга хэмжээний тухай**

Сэлэнгэ аймгийн эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний өнөөгийн байдал, цаашдын зорилтын талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаарх Эрүүл мэндийн газрын дарга Ж.Одын сонсголыг хэлэлцээд ТЭМДЭГЛЭХ нь:

Сэлэнгэ аймгийн эрүүл мэндийн салбараас аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс баталсан “Эх нярайн эрүүл мэндийг хамгаалах стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд жил бүр төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж эрүүл мэндийн байгуулагуудад эх, хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцлийг бүрдүүлж, тусламж үйлчилгээг сайжруулах, төрөх өрөө, эхийн амрах байр, хүүхдийн өрөө,тасгийг тохижуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна.

Мөн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хөдөө орон нутагт явуулын амбулаторийн хэлбэрээр жил бүр зохион байгуулж, эх барих эмэгтэйчүүдийн болон хүүхэд нярайн эмч, сургууль, цэцэрлэгийн эмч нарыг чадавхижуулах сургалтыг тогтмолжуулсан зэрэг олон ажлыг зохион байгуулсан байна.

Гэвч сүүлийн 5 жилийн эхийн эндэгдэл өмнөх 5 жилээс буураагүй, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах БЗДХ-ын өвчлөл 34.4 хувь байгаа нь эрт илрүүлж, хавьтлын хамт төгс эмчлэх, хянах ажил хангалтгүй, жирэмсэн болон төрсний дараах үеийн хяналтын чанар сул, нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулж, эрүүлжүүлэх ажлыг тодорхой хэмжээнд хийж байгаа боловч үр дүн муутай, хоёрдогч шатлалын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар хангалтгүй, иргэдийн эрүүл мэнддээ анхаарал тавьдаггүй зэргээс шалтгаалан эхийн эндэгдэл тогтвортой буурахгүй байгаад дүгнэлт хийж, эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд аймаг, сумдын Засаг дарга, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлж тодорхой үр нөлөөтэй ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байгааг харгалзан Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

**Нэг**. Аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д ДААЛГАХ нь:

1. Эмэгтэйчүүд, хүүхэд, нярайн эмч, мэргэжилтний нийгмийн баталгааг хангах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, мэргэшүүлэн сургаж хөгжүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;
2. Эх, нярай, хүүхдийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай багаж хэрэгсэл,

тоног төхөөрөмжөөр үе шаттай хангах;

**Хоёр**. Эрүүл мэндийн газрын дарга /Ж.Од/-д ДААЛГАХ нь:

1.Хүндрэлтэй төрсөн, архаг халдварт өвчнөөр өвдсөн, давтан кесар хагалгаанд орсон эхчүүдэд гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх талаарх зөвлөгөөг тогтмол өгч сургалтанд бүрэн хамруулах;

2.Эх барих, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн чиглэлээр ажилладаг эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийг дотоод, гадаадын сургалтад хамруулах, гуравдагч шатлалын эмнэлгүүдэд туршлага судлуулах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах;

3. “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжиж, БЗДХ-ыг бууруулахад шийдвэр гаргагч нарын оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр нөлөөллийн уулзалт, сургалтуудыг зохион байгуулах;

**Гурав**. Сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга нарт ДААЛГАХ нь:

1.Хүн амынхаа шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавьж, түр оршин суугч, бүртгэлгүй иргэдийг бүртгэлжүүлэх, даатгалд хамруулах, нөхөн үржихүйн насны иргэдийг жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэгт албан ёсоор хамруулж, өвчнийг эрт илрүүлэн төгс эмчлэх ажлыг Эрүүл мэндийн төвтэйгээ хамтран орон нутагтаа зохион байгуулах

2.Засаг дарга нь жирэмсэн болон төрсөн эх, 1 хүртэлх насны хүүхдийн судалгааг эрүүл мэндийн байгууллагаас шаардлагатай тохиолдолд гаргуулан авч, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих

3.Эмзэг ядуу бүлгийн эх, хүүхдийн амьжиргаа, ажлын байрны хангалтанд дэмжлэг үзүүлж ажиллахад бусад салбарын оролцоог нэмэгдүүлэх

4.Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжиж ээлтэй орчин, нөхцлийг бүрдүүлэх, эх хүүхдийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай багаж хэрэгслээр хангах ажлыг олон улсын байгууллагуудтай хамтран шийдвэрлэх

5.Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар зохион байгуулсан ажил, үр дүнгийн талаар сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, үнэлгээ дүгнэлт өгч шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын

25-ны өдрийн 56 дугаар тогтоолын хавсралт

**ЭХ, ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, АВЧ**

**ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ, ЦААШДЫН ЗОРИЛТ**

Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал нь улс орны нийгэм, эдийн засаг, анагаах ухааны хөгжил, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийн илэрхийлэл болдог ба “Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого”-ын нэн тэргүүний асуудлын нэг юм.

Дэлхийн хэмжээнд өдөр бүр 800 эх, 7700 нярай хүүхэд,  жирэмслэлт, төрөлт, төрсний дараах хүндрэлийн улмаас нас барж, 7300 эмэгтэй амьгүй хүүхэд төрүүлдэг ажээ.

Иймд улс орнууд эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудлыг нэн тэргүүнд тавьж Мянганы хөгжлийн зорилт дох, хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлыг оруулан хэрэгжүүлж байгаа билээ.

Манай улс эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээр “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөр, “Эх нярайн эрүүл мэнд” болон “Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрахуй” үндэсний стратеги, Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн Эрүүл чийрэг Монгол хүн зорилтын хэргэжилтийг хангаж ажилласнаар Мянганы хөгжлийн 4, 5 дахь зорилтын 5 хүртлэх насны хүүхдийн эндэгдлийг 4 дахин бууруулах зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлсэн.

Монгол улс 1992 оны суурь үзүүлэлтээс эхийн эндэгдэл 7.8 дахин буурч, эндэгдэл өндөртэй орноос дунд зэрэгтэй орны түвшинд шилжсэн.

Улсын хэмжээнд 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар 77803 эх төрсөн нь өмнөх оноос 2631 төрөлтөөр буюу 3.3 хувиар буурсан байна.

Манай аймгийн нийт хүн амын 27 хувийг нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүд, 30.7 хувийг 15 хүртэлх насны хүүхэд эзэлдэг, үүнээс 43.8 хувийг 0-5 насны хүүхэд эзэлж байна.

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 2016 онд 1826 эх төрж өмнөх онтой харьцуулахад 119-өөр буурч, гэрийн төрөлт 2 гарсан.

Сүүлийн 5 жилийн байдлаар нийт төрөлтийн 12 хувийг 35-аас дээш насны төрөлт, 5-7 хувийг 19-өөс доош насны охидын төрөлт эзэлж, эхийн эндэгдлийн 6 тохиолдол бүртгэгдсэн.

Жирэмсний эрт үеийн хяналтын хувь 2016 онд 78.4 хувьтай байгаа нь улс, аймгийн дунджаас 5.9 хувиар бага үзүүлэлттэй байна.

Жирэмсний эрт үеийн хяналт хангалтгүй буюу 80-аас доош хувьтай сумдыг авч үзвэл Зүүнбүрэн, Хөтөл, Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Ерөө, Шаамар зэрэг сумдууд байна.

Сүүлийн 10 жилийн дунджаар жирэмсний хүндрэл 28.9 хувь, төрөх үеийн хүндрэл 16.1 хувь, төрсний дараах үеийн хүндрэл 1.6 хувь, жирэмслэлттэй үл хамаарах хүндрэл 4.2 хувьтай байгаа нь жирэмсний хяналт, төрөх үеийн тусламж үйлчилгээнд анхаарах шаардлагатай байна.

Хүн амын амжиргааны түвшин доогуур байх, ажил орлогогүйгээс эх, хүүхдийн хоол тэжээл эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхийн зэрэгцээ жирэмсэн эхчүүдийн дунд БЗДХ 34.4 хувьтай мөн бусад эрхтэн тогтолцооны өвчтэй байгаагаас нийт төрөлтийн 46.3 хувийг эмгэг төрөлт, 5.3 хувийг дутуу төрөлт эзлэж байна. Мөн давтан кесаров хагалгаа их байна. 3 болон 4 дэхь кесаров хагалгаанаас эх, урагт ноцтой хүндрэл үүсэж байна.

Эрүүл мэндийн салбарын хамт олны хөдөлмөр, зүтгэлийн үр дүнд 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлээр хамгийн бага аймгаар сүүлийн 10 гаруй жил улсдаа тэргүүлж, 2015-2016 онд дамнаж гарсан Улаанбурхан өвчний дэгдэлтээр хүүхдийн эндэгдэл нэмэгдсэн боловч улс аймгийн дунджаас 1.7-4.6 промиллоор бага байна. 2016 онд Сүхбаатар, Сайхан суманд тус бүр 1 эхийн эндэгдэл гарсан нь туйлын ноцтой асуудал болоод байна.

Нялхас болон 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийн тэргүүлэх шалтгааны 32.7 хувийг перинатал үед үүссэн эмгэг, 21.8 хувийг осол гэмтэл,золгүй тохиолдол, 17.8 хувийг төрөлхийн гажиг, нярайн эмгэг 14.9 хувийг амьсгалын тогтолцооны өвчний хүндрэл зэрэг эзлэж байгаа нь анхаарал татсан асуудал болж байна.

Нас барсан хүүхдийн 80 гаруй хувийг тархины даралт, цус багадалт, сульдаа зэрэг суурь өвчтэй, олон дахин эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байсан архаг өвчтэй хүүхдүүд эзэлж байна.

**ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ХЭМЖЭЭ**

Аймгийн ИТХ-аар “Эх нярайн эрүүл мэндийг хамгаалах стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх жил бүрийн төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлсэн.

ДЗМОУБ-тай хамтран “Эх, хүүхдийн хоол тэжээл” хөтөлбөрийг 2009 оноос эхлэн хэрэгжүүлж бага насны хүүхэд, жирэмсэн хөхүүл эхчүүдийн хоол тэжээл, хүүхдийн асаргааны сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулсны үр дүнд сүүлийн жилүүдэд 0-5 хүртлэх насны хүүхдийн дундах жингийн алдагдал, тураал суурь өвчин буурсан.

2014 онд “Эх, хүүхдэд ээлтэй сум” шалгаруулах болзолт уралдааныг зарлаж дүгнэсэн.

Эрүүл хүүхэд аяныг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулж 0-18 насны 34916 хүүхдийг үзлэгт 92 хувьтай хамруулж, улсдаа тэргүүлэн, шүдний өвчлөлтэй 11000 хүүхдийн 97 хувийг шүдний эмчилгээнд хамруулж, эрүүлжүүлсэн.

Эрүүл мэндийн байгууллагуудад эх, хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцлийг бүрдүүлж, эхийн амрах байр, хүүхдийн тасгийг тохижуулах, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлсэн.

Эмнэлгүүдэд хэвтэн эмчлүүлж буй жирэмсэн эмэгтэй, 5 хүртэлх насны хүүхэд болон хүнд анхаарал татсан өвчтөн,төрсөн эхчүүдийн мэдээг өдөр бүр авч, тусламж үйлчилгээг цаг алдалгүй үзүүлэхэд хамтран ажиллаж байна.

Хүүхдийн сувилалд сүүлийн 5 жилд суурь өвчлөлтэй 1-3 насны хүүхдүүдийг 3100 гаруй хүүхдийг сувилан эрүүлжүүлсэн.

2016 оны жилийн эцсийн байдлаар жирэмсний эрт үеийн хяналт 78.4 хувь байсан нь хяналтын хувийг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч, анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудаас “Шинээр хяналтанд орсон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн давхар хяналт”-ыг Эрүүл мэндийн газар хийж дараах эргэлтээр мэдээ, мэдээллийг авч хэрэгжүүлж байна.

Сумын төвөөс алслагдсан малчин өрхийн жирэмсэн эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдэд явуулын амбулаторийн хэлбэрээр эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг жил бүр зохион байгуулж байгаа ба 2017 онд өвөлжилт хүндрэлтэй байгаа сумдын жирэмсэн болон төрсөн эх, нярай, 0-5 хүртэлх насны 900 гаруй хүрч очиж тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн.

ЭМГ-аас ЭХЭМҮТ, УБ хотын Амгалан амаржих газартай хамтран аймгийнхаа эмнэлгүүдийн эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, эх баригч, хүүхэд нярайн эмч нарыг чадавхижуулах онол дадлага хосолсон сургалтыг үе шаттайгаар 3 удаа хийж мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулсан.

Мөн “Хүүхдэд үзүүлэх анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулъя” сэдэвт ЕБСургууль, цэцэрлэгийн эмч нарыг чадавхижуулах онол, дадлага хосолсон сургалтанд хамруулж мэдлэгийг дээшлүүлсэн.

Эх, хүүхдийн эндэгдлийн тохиолдлуудыг ЭМГ-ын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэр, зөвлөмжүүдийг гарган, дотоодын хяналт шалгалтыг жил бүр эмнэлгүүдэд хийж шийдвэр гарган хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

**ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД**

1.Нийгэм , эдийн засаг, орчны нөлөөлөл:

* Шилжилт хөдөлгөөн, түр оршин суугч, түр ажил эрхлэгчид нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор тогтсон хаягийн бүртгэлгүй, тогтвортой нэг газар амьдардаггүй, явуулын хүмүүс болон, жирэмснээ нуух, оюутнууд жирэмсний хяналтанд огт оролгүйгээр шууд ирж төрөх,тусламжаас завсардах, хүүхдээ дур мэдэн эмчлэх, хэт хүндэрсэн хойно нь хожимдож эмнэлэгт хандах зэрэг тохиолдлууд нь эх,хүүхдийн ноцтой хүндрэл, эндэгдэл гарахад нөлөөлж байна.
* Сүүлийн 5 жилд эндсэн эхийн 50 хувийг 19-өөс доош насны охидын болон 35-аас дээш насныхан, 25 хувийг анхан төрөгч эзэлж байгаа нь эхийн нас эндэгдэлд нөлөөлөх эрсдэлд нөлөөлөх хүчин зүйл болсон анхаарах асуудал юм.
* Амьжиргааны түвшин доогуур, ажилгүй, орлогогүй, орчин, гэр бүл, сэтгэл зүйн тааламжгүй байдал, хоол тэжээлийн дутагдал зэрэг нь эх, хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй эмэгтэйчүүд нэмэгдэж, нийт төрөлтийн 46 хувийг эмгэг төрөлт эзлэж байгаа нь хүндрэлийн шалтгаан болж байна.
* Нөхөн үржихүйн насны ялангуяа эрсдэлт болон эмзэг бүлгийн эмэгтэйчүүдийн жирэмслэлтээс хамгаалах эм, хэрэгслээр хангах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлага ч тулгарч байгаа ба 30-60 насны эмэгтэйчүүдийг хөх, умайн хүзүүний хавдрын эрт илрүүлгийн үзлэгт 3 жил тутамд хамруулахад урвалж, оношлуурын хүрэлцээ хангалтгүй байна.
* Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгээс биеийн байдал хүнд, хүндэвтэр, гуравдагч шатлалын эмнэлэгт эмчлүүлэх шаардлагатай, жирэмсэн эх, 5 хүртэлх насны хүүхдийг хүргэх зориулалтын яаралтай тусламжийн тоноглогдсон машин байхгүй.
* Хүн амын өөрсдийн эрүүл мэндэд тавих анхаарал хангалтгүй, эрүүл мэндийн боловсрол дутмаг.
* Сумдын Засаг дарга нараас эрүүл мэндийн төвийнхөө үйл ажиллагаанд хяналт, дүгнэлт хийж ажиллах талаар хангалтгүй байна.

2. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний нөлөөлөл:

* Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн жирэмсэн,төрсөн эх, 0-5 насны хүүхдийн гэрийн идэвхитэй эргэлт, хяналтын чанар хангалтгүй, гэрийн төрөлт нэмэгдсэн байна.
* Анхан шатны сум, өрхийн эмнэлэгт жирэмсний эрт хяналтанд авч жирэмслэлтийг цаашид үргэлжлүүлэх асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар хангалтгүй байгаагаас эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй эмэгтэйчүүд төрж байгаа нь хүндрэлийн шалтгаан болж байгааг анхаарах хэрэгтэй.
* Хоёрдогч шатлалын эмнэлгүүдэд өндөр эрсдэлтэй жирэмсэн эхчүүдийг хяналтанд бүрэн авч нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтанд төрүүлэх, жирэмсэн төрөлт, төрсний дараах үеийн хүндрэл, 5 хүртлэх насны хүүхдийн өвчлөл, эндэгдлийн шалтгаанд дүгнэлт хийж, ерөнхий мэргэжилтнүүд сум, өрхийн эмч нарт мэргэжил арга зүйн чиглэл өгч хянах, удирдлагуудыг мэдээллээр хангах ажлын уялдаа холбоо хангалтгүй.

**ЦААШИД АНХААРЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЧИГЛЭЛ**

Нэг.Салбар дундын хамтын ажиллагаа,үүрэг оролцоог сайжруулах талаар:

1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 78 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эх, хүүхэд, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” үндэсний хөтөлбөрийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөр үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж салбар дундын оролцоог ханган хэрэгжилтийг хянаж ажиллах
2. Эх, хүүхдэд ээлтэй тусламж үйлчилгээг бүрдүүлэхэд анхаарч, эх, нярай, хүүхдийн тусламжид нэн шаардлагатай тоног, төхөөрөмж, багаж, нэг удаагийн хэрэгслээр хангах, жирэмсэн үеийн ургийн гажгийг эрт үед нь оношлох өнгөт ЭХО-той болгох
3. “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжиж, БЗДХ-ыг бууруулахад шийдвэр гаргагч нарын оролцоо” сэдвээр аймгийн хэмжээнд нөлөөллийн уулзалт, сургалтыг холбогдох газрудтай хамтран зохион байгуулах
4. Харъяа орон нутгийнхаа хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, жирэмсэн эхчүүд, 0-1 насны хүүхдийн бүртгэл судалгааг сар бүр холбогдох газруудаас авч хянаж ажиллах
5. ЕБС-ын ахлах дунд ангийн охид, хөвгүүдийг эмчийн үзлэгт жил бүр хамруулж, гэр бүл төлөвлөлт, БЗДХ, хүсээгүй жирэмслэлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн мэдлэг олгох сургалтыг Боловсрол, соёл урлагийн газар, ЕБС-ууд харъяа эрүүл мэндийн төвүүдтэйгээ хамтран зохион байгуулах
6. Нөхөн үржихүйн насны иргэдийг жил бүр урьдчилан сэргийлэх үзлэгт албан ёсоор хамруулж өвчнийг эрт илрүүлэн төгс эмчлэхтөрөлхийн тэмбүү гаргахгүй байх зэрэгажлыг орон нутагтаа зохион байгуулах

**Хоёр: Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр:**

1. Салбарын хэмжээнд эмэгтэйчүүдийн эмч, эх баригч, хүүхэд, нярайн эмч сувилагчийг мэргэшүүлэх сургалтанд үе шаттайгаар хамруулж, тасралтгүй хангах бодлогыг баримтлах
2. Эх, хүүхдийн чиглэлээр ажилладаг эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийг дээд шатлалын эмнэлгүүдэд болон ажлын байранд дагалдуулан сургах ажлыг зохион байгуулах
3. Яаралтай тусламж, сэхээн амьдруулалт, жирэмсний хяналтын чанарыг сайжруулах, залуу эмч нарыг чадавхжуулах дотоодын сургалтын чанарыг сайжруулж тогтмолжуулах
4. Сум, өрхийн ЭМТ-үүд иргэдийн НҮЭМ, гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэлтээс сэргийлэх арга, хүсээгүй жирэмслэлт, үр хөндөлт, БЗДХ, эх, хүүхдийн хоол тэжээл, жирэмсний хяналтын ач холбогдол, жирэмсний аюултай шинжүүдийн талаархи мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэх сургалтыг үе шаттай зохион байгуулах
5. Нэгдсэн эмнэлгүүдийн эх барих эмэгтэйчүүд, хүүхэд, нярайн эмч нар сум, өрхийн эмнэлгүүдтэй уялдаа холбоотой ажиллаж хүндрэлтэй төрсөн, эрхтэн тогтолцооны өвчтэй, давтан кесар хагалгаанд орсон эхчүүдийг гэр бүл төлөвлөлт, жирэмслэлтээс сэргийлэх аргад бүрэн хамруулах, хүүхдийн өвчлөл эндэгдэлд дүгнэлт хийж анхан шатны байгууллагын эмч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ажлыг сайжруулах
6. Сурфактант эмчилгээний арга барилыг судалж нэвтрүүлэх үр дүнд судалгаа хийх
7. Төрөх болон нярайн тасгийн урсгал, тусламж үйлчилгээ, халдварын сэргийлэлтийн ажлыг чанаржуулах, эмэгтэйчүүдийн кабинетийг нээн ажиллуулах
8. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Мандал сумын Нэгдсэн эмнэлэгт эмгэг нярайн тасгийг шаардлагын хэмжээнд зохион байгуулж ажиллах талаар ерөнхий эмч нар санаачлах тэнд ажиллах эмч, мэргэжилтэнг сургаж бэлтгэхийг ЭМГ-аас бодлогоор дэмжиж ажиллахаар төлөвлөж байна.

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 25 өдөр Дугаар 57 Сүхбаатар сум

**Журам батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2,“л”, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 20.1.14, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.1, 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 57 дугаар зүйлийн 57.1 дэхь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1.Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд бүртгэх журмыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих, хариуцлага тооцох ажлыг зохион байгуулан ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын

25-ны өдрийн 57 дугаар тогтоолын хавсралт

**АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛӨӨР**

**ОЛГОГДСОН ТАЛБАЙГ ГАЗРЫН УЛСЫН**

**БҮРТГЭЛД БҮРТГЭХ ЖУРАМ**

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл**

1.1. Энэхүү журам нь “Ашигт малтмалын тухай” хуулиар заасан Монгол Улсад татвар төлөгч хуулийн этгээдэд ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд хамруулах замаар Газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж цаашид тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн хооронд аливаа маргаан үүсэхгүй байхад чиглэсэн эрх зүйн орчинг орон нутагт бүрдүүлэхэд оршино.

1.2. Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай /цаашид тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай гэх/-г газрын улсын бүртгэлд хамруулах үйл ажиллагааг дараах зарчмыг баримтлан зохион байгуулна.

1.2.1. Холбогдох хууль тогтоомжид нийцсэн байх;

1.2.2. Тэгш байдлыг хангаж газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн хууль ёсны эрх ашигт нийцсэн тэдэнд хохирол учруулахааргүй байхаар зохион байгуулах;

1.2.3. Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас батлагдсан “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

1.2.3. Газрын сан нэгдмэл байж, газар төрийн хяналт хамгаалалтад байх;

1.3. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд хамруулах үйл ажиллагааг дараах үе шаттайгаар зохион байгуулна.

1.3.1. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нарт газрын улсын бүртгэлд бүртгүүлэх мэдэгдлийг өгч, тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд хамруулах үйл ажиллагааг эхлүүлэх зөвшөөрлийг холбогдох албан тушаалтанд олгох;

1.3.2. Тусгай зөвшөөрөл болон түүний мэдээлэлд үндэслэн сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгах төслийг боловсруулж тухайн шатны ИТХ-аар батлуулах;

1.3.2. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах шийдвэр гаргах;

1.3.3. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээг байгуулж, эрхийн гэрчилгээ олгон газрын улсын бүртгэлд бүртгэх;

**Хоёр. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллагааг эхлүүлэх**

2.1. “Ашигт малтмалын тухай хууль”-ийн 26 дугаар зүйлийн 26.7 дахь хэсэгт дурьдсан төрийн захиргааны байгууллагаас ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгосон талаарх мэдээллийг хүлээн авсан холбогдох сумын Засаг дарга нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид газрын улсын бүртгэлд бүртгүүлэх талаар албан мэдэгдэл хүргүүлнэ.

2.2. Холбогдох сумын Засаг дарга нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд хамруулах үйл ажиллагааг эхлүүлэх зөвшөөрлийг энэ журмын 2.1.-д заасан мэдэгдлийн хамтаар сумын газрын харилцааны асуудал хариуцсан албан тушаалтанд өгнө.

2.3. Мэдэгдэл хүлээн авсан газрын харилцааны асуудал хариуцсан албан тушаалтан нь тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой мэдээллийг бүрдүүлж, мэдэгдэл хүлээн авсанаас хойш 3 хоногийн дотор бүртгэл хийнэ.

2.4. Энэ журмын 2.2.-д заасан зөвшөөрөл хүлээн авсан сумын газрын харилцааны асуудал хариуцсан албан тушаалтан нь тусгай зөвшөөрөл дээрх солбицлыг кадастрын зургийн мэдээллийн санд оруулж анхан шатны шүүлт хийнэ. Хэрэв тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай нь бусдын өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын газартай давхцал үүсч байгаа нь тогтоогдвол энэ талаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нарт мэдэгдэж болно. Энэ тохиолдолд газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн хууль ёсны эрх ашигт нийцсэн тэдэнд хохирол учруулахааргүй байхаар шийдвэрлэнэ.

2.5. “Газрын тухай” хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2, 44 дүгээр зүйлийн 44.5 дахь хэсэгт заасан хуулийн этгээдийн ангилалыг тогтоох зорилгоор тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэртэй холбоотой ерөнхий мэдээлэл бүхий баримтыг гаргуулан авч болно.

**Гурав. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгах төслийг боловсруулж, баталгаажуулах**

3.1.Сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг нь тусгай зөвшөөрлийг үндэслэл болгон түүгээр олгогдсон талбайн хэмжээгээр газрыг эзэмшүүлж, ашиглуулахаар төлөвлөгөөний төсөлд тусгана.

3.2.Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгах төслийг боловсруулахдаа дараах үйл ажиллагааг явуулна.

3.2.1.Тусгай зөвшөөрөл дээрх солбицлыг нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлэн кадастрын зургийн мэдээллийн санд оруулж аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрээр орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авсан газар болон бусад эрх зүйн харилцаа үүссэн газруудтай давхцал үүсч байгаа талаар бэлтгэл, судалгааг хийх;

3.2.2.Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн шав тэмдэгтийн бүрэн бүтэн байдлыг нягтлан шалгаж газар дээр нь явж тодруулан судлах;

3.2.3.Энэ журмын 3.2.1, 3.2.2.-д заасан судалгаанд үндэслэж өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн газартай давхцал үүсгэхгүй байхаар материал боловсруулалт болон төлөвлөлтийн шийдлийг гаргах;

3.2.4.Холбогдох зураг, хүснэгтэн баримт материал, тооцоо, тайланг гаргах;

3.3. Тухайн орон нутагт тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг эзэмшүүлж, ашиглуулахаар боловсруулсан газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний төслийн хүснэгтэн баримт материалд дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна. Үүнд:

3.3.1.Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбай байршиж буй багийн нэр болон ерөнхий байршлыг тодорхойлох газрын нэр;

3.3.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, ашиглалтын зориулалт;

3.3.3.Байршлын солбицол ба газрын хэмжээ;

3.3.4.Газрын төлбөрийн хэмжээ;

3.3.5.Хэрэгжүүлэх хугацаа болон түүнийг хариуцах эзэн;

3.4.“Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3. дахь хэсэгт заасан холбогдох баримт бичигт үндэслэн ашигт малтмал олборлох явцад тухайн жилд нөхөн сэргээлт хийх шаардлагатай газрын хэмжээ, байршил, солбицлыг тогтоож сумын тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөлд тусгасан байна.

3.2.Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний төсөлд тусгаж буй асуудалтай холбогдуулан аймгийн Засаг дарга сумдад чиглэл өгч болно.

3.3.Энэ журамд заасны дагуу боловсруулсан сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөний төслийг сумын Засаг даргын өргөн мэдүүлсэнээр зөвхөн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал батална.

3.4.Газрын улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй байгаа буюу энэ журам батлагдаж гарахаас өмнө нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд нөхөн тусгах замаар баталгаажуулж болно.

**Дөрөв. Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах шийдвэр гаргах**

4.1.“Ашигт малтмалын тухай” хуулиар заасан Монгол Улсад татвар төлөгч хуулийн этгээд нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг газрын улсын бүртгэлд бүртгүүлж газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ авах хүсэлтийг тухайн сумын Засаг даргад гаргана.

4.2.Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээ олгоход дараах үйл ажиллагаа хийгдэнэ.

4.2.1. Хүсэлт гаргасан хуулийн этгээдийн өргөдлийг хүлээн авах, бүртгэх;

4.2.2. Өргөдөлтэй танилцаж, шаардлагатай судалгааг хийх;

4.2.3. Сумын Засаг даргын шийдвэрийн төсөл боловсруулах;

4.2.4.Эзэмшил, ашиглалтад олгогдсон газрын хэмжээ, заагийг газар дээр нь тэмдэгжүүлж, солбицолжуулах;

4.2.5. Газар эзэмших, ашиглах гэрээ байгуулах, гэрчилгээ олгох;

4.3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас батлагдсан загварын дагуу газар эзэмших, ашиглах өргөдөл гаргах бөгөөд өргөдөлд дараах баримт бичгийг хавсаргана.

4.3.1. Монгол Улсад татвар төлөгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

4.3.2.Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар ба түүний солбицлыг UTM тусгагт шилжүүлсэн зураг; /уг зураг дээр солбицол, талбайн хэмжээ тодорхой байх/

4.3.3.Хамтран эзэмшигч, ашиглагчдын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар; /Хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд/

4.3.4.Тухайн хуулийн этгээдийн захирал нь гадаад улсын иргэн бол асуудал эрхэлсэн эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт;

4.3.5.“Ашигт малтмалын тухай” хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3. дахь хэсэгт заасан шаардлагатай зарим баримт бичгийн хувь;

4.3.6.Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ авах тухай хүсэлт илэрхийлсэн хуулийн этгээдийн албан тоот;

4.4.Хээрийн судалгааны явцад газар дээр нь тодруулахдаа хэрэв тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайд газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч давхардаж байгаа тохиолдол илэрвэл тэдгээрийн хууль ёсны эрх ашигт нийцсэн, нэгж талбар хооронд давхцал үүсгэхгүй, “Газрын тухай” хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.3 дахь хэсэгт заасан эрхийг үүсгэсэн байхаар харилцан тохиролцуулж Газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас батлагдсан “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам”-ын 4 дүгээр хавсралт /Хөршүүдтэй хийсэн тэмдэглэл/-ыг ашиглан тэмдэглэл үйлдэж албажуулна.

4.5.Хээрийн судалгаа хийх явцад ямарваа зөрчил илэрсэн бол түүнийг шийдвэрлэх боломжтой эсэхийг тодорхойлон, хэрэв боломжтой бол зөрчлийг арилгах арга хэмжээг авсаны дараа ажлын файлд үр дүнг оруулж сумын Засаг даргын шийдвэрийн төслийн зургийг хэвлэж, бусад шаардлагатай материалуудын хамтаар шийдвэрийн төсөлд хавсаргасан байна.

4.6.Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг хуулийн этгээдэд эзэмшүүлэх, ашиглуулах шийдвэрийг сумын Засаг дарга тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолыг үндэслэж гаргана.

4.7.Уурхайн талбайн хилийг тогтоож, байнгын шав тэмдэгтийн бүрэн бүтэн байдлыг тодруулж шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрөлд дурьдсан газрын хил заагийг газарт шилжүүлэх, солбицлыг тогтоох, эргэлтийн цэгийг тэмдэгжүүлсэн кадастрын зураг үйлдэх ажлыг сумын газрын харилцааны асуудал хариуцсан албан тушаалтан нь мэргэжлийн байгууллагатай хамтран гүйцэтгэнэ.

**Тав.Тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээг байгуулж эрхийн гэрчилгээ олгон газрын улсын бүртгэлд бүртгэх**

5.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээдтэй сумын Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн газар эзэмших, ашиглах гэрээг байгуулж эрхийн гэрчилгээг газрын харилцааны асуудал хариуцсан албан тушаалтан баталгаажуулж олгоно.

5.2.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулах газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээнд дараах зүйлсийг заавал тусгана. Үүнд:

5.2.1. Газар эзэмшүүлэх үндэслэл /Засаг даргын шийдвэр/;

5.2.2. Зориулалт;

5.2.3. Газрын хэмжээ, байршил, заагийг харуулсан зураг;

5.2.4. Газрын төлөв байдал чанарын үзүүлэлт;

5.2.5. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах хугацаа;

5.2.6. Газрын төлбөрийн хэмжээ, төлөх хугацаа;

5.2.7. Гэрээний талуудын эрх үүрэг хариуцлага;

5.2.8. Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх дуусгавар болоход тухайн газар дээрх барилга байгууламж, бусад эд хөрөнгийг хэрхэх тухай тохиролцоо;

5.2.9. Нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авах нөхцөл, журам;

5.2.10. Газрыг хамгаалах нөхөн сэргээх талаар хийх ажил;

5.2.11. Шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл;

5.3.Газар эзэмших, ашиглах гэрээг байгуулсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь “Газрын тухай” хуулиар заасан эрх эдэлж үүрэг хүлээх бөгөөд гэрээний биелэлтийг талууд жил бүр дүгнэнэ.

5.4.Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй буюу “Газрын тухай” хуулийн 39 дгээр зүйлийн 39.1.1.-39.1.5, 40 дүгээр зүйлийн 40.1.1.-40.1.5. дахь хэсэгт заасан нөхцөл байдал үүссэн нь тогтоогдсон тохиолдолд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээг цуцлах үндэслэл болно.

5.5.Газрын кадастрын мэдээллийн сан буюу газрын улсын бүртгэлд энэ журмын 1.3-д заасан үйл ажиллагаа хийгдэж холбогдох шийдвэр гарсан тохиолдолд сумын газрын харилцааны албан тушаалтан нь бүртгэл хийж нэгж талбарын хувийн хэрэг үүсгэж аврхивлана.

**Зургаа. Бусад**

6.1.Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээ олгож, гэрээ байгуулах үндэслэл нь ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл байх бөгөөд уг тусгай зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр байх хугацаа дууссан тохиолдолд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх дуусгавар болно. Энэ тухай газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээнд тусгаж талууд харилцан тохиролцож баталгаажуулсан байна.

6.2. Ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь газрын улсын бүртгэлд сумын Засаг даргын мэдэгдлийн дагуу бүртгүүлээгүй эсвэл энэ журмын 5.4-д заасан газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэрээг цуцлах үндэслэл тогтоогдсон тохиолдолд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас холбогдох ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг цуцлуулах асуудлаар геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад хандаж шийдвэрлүүлнэ.

6.3.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь газар дээрээ зориулалтын дагуу үйл ажиллагаа явуулаагүй байхдаа тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон газрыг хашаажуулж, харуул хамгаалалт гарган уг газар дээгүүр бусдыг дайран өнгөрөх, нэвтрэн гархад саад учруулахыг хориглоно.

6.4.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагчийн хооронд тухайн газарт нэвтрэн орох, дамжин өнгөрөх, ашиглах талаар маргаан үүссэн тохиолдолд уг асуудалтай холбогдуулан сумын газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө боловсруулсан ажлын хэсэг дүгнэлт гаргаж маргалдагч талуудад хүргүүлсэн байна.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 25 өдөр Дугаар 58 Сүхбаатар сум

**“Сэлэнгэ-баялаг ирээдүй” орон нутгийн өмчит аж**

**ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулах тухай**

Аймгийн Засаг дарга Ш.Оргилын өргөн мэдүүлсэн, аймгийн нутаг дэвсгэрт уул уурхай, ашигт малтмалын болон байгаль орчныг нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа, гадаад дотоод харилцаа, борлуулалтад дэмжлэг үзүүлэх, аймгийн нутаг дэвсгэр дэх байгалийн баялгийг зөв зохистой ашиглах, хуваарилах, ирээдүйд хуримтлал үүсгэн ажиллуулах зорилгоор орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгж байгуулан ажиллуулах тухай саналыг хэлэлцээд “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 77 дугаар зүйлийн 2.4.4 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн нутаг дэвсгэрт, ашигт малтмалын болон байгаль орчныг нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах, “Сэлэнгэ-баялаг ирээдүй” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байгуулж ажиллуулсугай.

2.”Сэлэнгэ-баялаг ирээдүй” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дүрмийг хавсралтаар баталсугай.

3.Үйлдвэрийн газрын даргыг томилон, үйл ажиллагааг эхлүүлэх удирдлага, зохион байгуулалтын арга хэмжээг шуурхай авч, орон нутгийн өмчийн төлөөлөгчдийг удирдамж, чиглэлээр ханган ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 05 дугаар сарын

25-ны өдрийн 58 дугаар тогтоолын хавсралт

**ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН ТООЦООТ**

**ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ДҮРЭМ**

**Нэг. Нийтлэг үндэслэл:**

* 1. “СЭЛЭНГЭ БАЯЛАГ ИРЭЭДҮЙ” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар /ОНӨААТҮГ/ нь орон нутгийн өмчийн өөрийн балансад бүртгэгдсэн эд хөрөнгийн үндсэн дээр өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар ажиллаж бие даан иргэний гүйлгээнд ордог аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар мөн.
  2. “СЭЛЭНГЭ БАЯЛАГ ИРЭЭДҮЙ” ОНӨААТҮГ (цаашид “газар” гэх) нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын “Үндсэн хууль”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”, “Компаний тухай” болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм, аймгийн Засаг даргын захирамж, мөрийн хөтөлбөр болон энэхүү дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулна.
  3. Энэхүү дүрмийн зорилго нь өөрийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийг тогтоох, удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц, хяналт, үйлдвэрийн газрын эд хөрөнгийн эрх, үүргийг тодорхойлох, хөрөнгийн хөдөлгөөн, бүртгэл зэрэгтэй холбогдох үйл ажиллагааны харилцааг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохицуулахад оршино.
  4. Газрын /ОНӨААТҮГ/ өмчлөгч нь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал байх бөгөөд төлөөлөл хэрэгжүүлэгч нь аймгийн Засаг дарга болон газрын Удирдах зөвлөл байна.

**Хоёр. Газрын оноосон нэр, оршин байгаа газар**

* 1. Газрын оноосон нэр нь “СЭЛЭНГЭ БАЯЛАГ ИРЭЭДҮЙ” орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газар байх ба товчилсон нэр нь “СЭЛЭНГЭ БАЯЛАГ ИРЭЭДҮЙ” ОНӨААТҮГ байна.
  2. Үйлдвэрийн газрын оршин байгаа газар нь: Монгол Улс. Сэлэнгэ аймаг
  3. Үйлдвэрийн газрын шуудангийн хаяг: Монгол Улс Сэлэнгэ аймаг Сүхбаатар сум
  4. Электрон шуудангийн хаяг:

**Гурав: Газрын бэлгэдэл, тэмдэг:**

* 1. Газар нь өөрийн бэлгэдэлтэй байхаас гадна албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, тэмдэг хэрэглэнэ.
  2. Бэлгэдэл, тэмдгийн загварыг захирал баталж, Оюуны өмчийн газарт бүртгүүлсэн байх бөгөөд түүний хэрэглэх эрхийг “газар” эдэлнэ.
  3. Тэмдгээр газрын албан ёсны шийдвэр, албан бичиг, гэрээ хэлцлийг баталгаажуулна.
  4. Тэмдгийг газрын захирлаас итгэмжлэн хариуцуулсан этгээд түшиж, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг хариуцна.

**Дөрөв. Үйл ажиллагааны чиглэл:**

* 1. Газар нь үйл ажиллагаагаа дараах чиглэлээр явуулна
     1. Гадаад, дотоод худалдаа
     2. Байгаль орчны тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах
     3. Туслах үйл ажиллагаа
  2. Газар нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авч дараах чиглэлээр явуулна.
  3. Хуульд заасан эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр үйлдвэрийн газрыг хувьчлах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгахаар шийдвэрлэснээс бусад тохиолдолд үйлдвэрийн газар нь үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.
  4. Газар нь үндсэн ба тусгай зөвшөөрлийн дагуу явуулах үйл ажиллагааг бусад аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлнэ.

**Тав. Газрын эд хөрөнгийн эрх, үүрэг**

Газар нь өөрийн эзэмшиж байгаа эд хөрөнгийн хэмжээгээр доорхи эрх эдэлж, үүрэг, хариуцлага хүлээнэ.

* 1. Өөрт олгогдсон үл хөдлөх хөрөнгийг дүрэмд заасан үйл ажиллагааныхаа зорилгод нийцүүлэн эзэмших, ашиглах.
  2. Үндсэн хөрөнгийг Орон нутгийн өмчийн газартай байгуулсан гэрээгээр олгосон эрх хэмжээний дотор захиран зарцуулах
  3. Газрын үйл ажиллагааны үр дүнд олсон ашгаас хуульд заагдсан татвар хураамжийг төлсний дараах цэвэр ашгаас эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон ногдол ашгийг аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлж, үлдэх хэсгийг зохих журмын дагуу захиран зарцуулах
  4. Ажил үйлчилгээ үзүүлсний үр дүнд олсон ашгийг эрх бүхий байгуулагаас тогтоосон нормативт хэмжээгээр үлдээж, хууль тогтоомжийн дагуу захиран зарцуулна.
  5. Газар нь үндсэн хөрөнгийг зөвхөн Өмчлөгч болон Орон нутгийн өмчийн газрын шийдвэрийг үндэслэн олж авах, балансад бүртгэх, данснаас хасах, худалдан борлуулах, устгах, шилжүүлэх эрхтэй.
  6. Газар нь өөрийн өмчийн хадгалалт хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдлыг өмчлөгч болон орон нутгийн өмчийн газрын хариуцаж ажиллана.

**Зургаа. Газрын удирдлага:**

* 1. Газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг захирал удирдана. Захирлыг аймгийн Засаг дарга томилж, чөлөөлнө.
  2. Захирал нь Монгол Улсын “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай’ хуульд заасан шалгуурыг хангасан байна.
  3. Захирал нь орон нутгийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд орох, тэдгээрийг захиргаанд буюу олон нийтийн болон шашны байгууллага, сангийн удирдах ажлыг хавсран гүйцэтгэхийг хориглоно.
  4. Газрын бүтэц, зохион байгуулалт, орон тооны дээд хязгаарыг аймгийн Засаг дарга томилно.

**Долоо. Удирдах зөвлөл:**

Газар нь Удирдах зөвлөлтэй байх бөгөөд “Компанийн тухай”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” хууль болон холбогдох бусад хууль, журамд заасан эрх, үүргийн дагуу аймгийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлнэ.

**Удирдах зөвлөлийн эрх, үүрэг:**

* 1. Удирдах зөвлөлийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлүүлнэ.
  2. Газрын тухайн жилийн бизнесийн болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний төсөл, зорилтын саналыг хэлэлцэж батлуулах.
  3. Зайлшгүй нэмэлтээр хөрөнгө оруулалт хийх тохиолдолд саналаа тооцоо, судалгаатайгаар боловсруулж удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн батлуулах ажлыг зохион байгуулах.
  4. Газрын дүрэм болон бүтэц, орон тооны төсөл батлах тухай.
  5. Орон нутгийн өмчийн газартай байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг дүгнэх;/хагас, бүтэн жилээр/
  6. Газрын үйл ажиллагааны жилийн ажлын тайлан, бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хэлэлцэх.
  7. Захирлын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт
  8. Газрын хөдөлмөрийн гэрээ, дотоод журам болон эрх зүйн бусад бичиг баримтуудын төсөл батлах.
  9. Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбоотой зардлын төсөв батлах.
  10. Газрын үйл ажиллагааг хэвийн хэмжээнд явуулахад шаардагдах хөрөнгийг батлан, гэрээний зорилтот түвшинд тусгуулж шийдвэрлүүлэх.
  11. Удирдах зөвлөлийн хурлыг зарлан хуралдааныг явуулахдаа Компанийн тухай хууль болон бусад хуулийг дагаж мөрдөнө.
  12. Гишүүд нь гүйцэтгэх удирдлага болон Удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар дамжуулан өөрийн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримт, тайлан, мэдээлэл зэргийг аман болон бичгээр авна.

**Найм. Газрын захирлын эрх, үүрэг:**

Захирал нь аймгийн Засаг дарга, орон нутгийн өмчийн газраас олгосон эрх хэмжээний хүрээнд үйлдвэрийн газрыг төлөөлөн хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах зэргээр газрын нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулна.

* 1. Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд газрын дүрэм, зорилтын санал, бизнес төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг хангуулах.
  2. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, удирдаж буй газрын хэвийн үйл ажиллагааг хангасны үндсэн дээр санхүү, төлбөрийн чадвар, нэр хүндийг бүх талаар дээшлүүлэхэд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаа явуулах.
  3. Газрын эрх ашгийг дээдэлж, мэргэжил, ажлын дадлага, туршлага бүрэн дайчлан ажиллах.
  4. Ажил үүргээ гүйцэтгэх явцад олж авсан үйл ажилагааны болон бизнесийн нууцыг чанд хадгалах, хувийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн ашиглахгүй байх.
  5. Аймгийн Засаг даргаас баталсан удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалтын хүрээнд ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг батлах, ажилтныг ажилд томилох, тэдэнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах, цалингийн хэмжээ, урамшууллын журмыг тогтоох, хууль тогтоомжийн хүрээнд ажлаас чөлөөлөх.
  6. Захирлын эдлэх эрх хүлээх хариуцлага, хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл, цалин хөлс, урамшуулал зэрэг асуудлыг хөдөлмөрийн гэрээнд тусгана.
  7. Хууль тогтоомж болон гэрээгээр олгосон бусад эрх үүрэг.
  8. Захирал өөрийн эрх, үүргийг Орон нутгийн өмчийн газрын даргатай зөвшилцөн итгэмжлэлийн үндсэн дээр холбогдох албан тушаалтанд түр шилжүүлж болно. Ийнхүү эрхээ итгэмжлэн шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.

**Ес. Газрын хяналт:**

Газар үндсэн болон санхүүгийн үйл ажиллагааг хянах дотоод хяналттай байна. Дотоод хяналтын бүтэц, ажиллах журмыг захирал батална.

* 1. Холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт гаргуулна.
  2. Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн эзэмшилт, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалт болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд Орон нутгийн өмчийн газар хяналт тавьж ажиллана.
  3. Өмч хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалтад бүртгэлээр тавих хяналт шалгалтыг захирал хариуцан хэрэгжүүлнэ.

**Арав. Газрын санхүүжилт, бүртгэл, тайлан:**

* 1. Газар нь санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль тогтоомж, Олон Улсын нягтлан бодох бүртгэлийн стандартын дагуу жил бүр гаргаж, аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулна.
  2. Газрын санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг захирал, нятглан бодогч нар хариуцна.
  3. Газрын нягтлан бодогч нь мэргэшсэн байх бөгөөд системийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил ажилласан байна.
  4. Газрын санхүүгийн жил нь тухайн оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж, мөн оны 12-р дугаар сарын 31-ний өдөр дуусгавар болно.

Газрын орлого нь дараах санхүүгийн эх үүсвэрээс бүрдэнэ

* 1. Ажил, үйлчилгээнээс олсон орлого.
  2. Байгууллагатай хамтарч ажиллах гэрээний дагуу олсон үйлчилгээний орлого;
  3. Хандивлагч орнуудын зээл, тусламж болон буцалтгүй тусламж;
  4. Хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн бусад эх үүсвэр;

**Арван нэг. Газрын бичиг баримтыг хадгалах:**

* 1. Газар нь дараах бичиг баримтыг хадгална.
  2. Газрын дүрэм, дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлттэй холбогдох газруудын шийдвэр, тогтоол, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ болон бусад гэрчилгээ сертификатууд;
  3. Анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийн баримтууд, түүнд тусгагдсан эд хөрөнгө болон эд хөрөнгийн эрхийг нотлох бичиг баримтууд;
  4. Үйлдвэрлэл, технологи, норм нормативууд түүнтэй холбогдох дүрэм, журам, зааврууд, бусад бичиг баримтууд;
  5. Хурлын тэмдэглэл, шийдвэр, захирлын гаргасан тушаал, шийдвэрүүд;
  6. Бусад ач холбогдол бүхий баримт бичгүүд.
  7. Дээрх бичиг баримтыг зохих журмын дагуу холбогдох этгээдээс хүлээн авч хадгалах, эрх бүхий этгээдэд танилцуулах архивт шилжүүлэх зэрэг ажлыг захирлын туслах, бичиг хэргийн ажилтан эрхлэн гүйцэтгэнэ.

**Арван хоёр. Газрыг татан буулгах:**

* 1. Газрыг аймгийн Засаг даргын саналаар аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон Тэргүүлэгчид үүсгэн байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

**Арван гурав. Хариуцлага:**

Монгол Улсын хууль тогтоомж, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Тэргүүлэгчдийн тогтоол, Засаг даргын захирамжийн биелэлтийг хэрэгжүүлэх явцад буруу шийдвэр гаргаж бусдад хохирол учруулсан нь шүүхээр тогтоогдсон бол холбогдох хуулийн дагуу хариуцлага хүлээнэ.

* 1. Захирал нь эрх мэдлээ хэтрүүлэх буюу урвуулан ашиглаж байгууллагад хохирол учруулсан бол уг хохирлыг байгууллагын захирал өөрийн хувийн өмчийн эд хөрөнгөөр бүрэн хариуцна.
  2. Захирал нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зөрчвөл хариуцлага хүлээлгэнэ.

**Арван дөрөв. Бусад:**

* 1. Хуульд нийцүүлэн дүрэмд тусгаснаас бусад асуудлыг хуулиар зохицуулна.
  2. Энэхүү дүрэм нь аймгийн Улсын бүртгэлийн газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт бүртгэгдсэн өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 05 сарын 25 өдөр Дугаар 62 Сүхбаатар сум

**Ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох тухай**

Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар тогтоолоор баталсан “Түүхэн үйл явдлын ой тэмдэглэх журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь заалт, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 42 дугаар тогтоолоор баталсан “Сэлэнгэ аймагт сум, байгууллагын тэгш ой тэмдэглэх зөвшөөрөл олгох журам”-ын 3.1-д заасныг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Баруунбүрэн сумын Эрүүл мэндийн төв үүсч байгуулагдсаны 80 жилийн ойг 2017 оны 07 дугаар сард тэмдэглэхийг зөвшөөрсүгэй.

2.Ойгоо угтаж хамт олны идэвх санаачилгыг өрнүүлэн тодорхой бүтээлч ажил зохион байгуулж ажиллахыг Эрүүл мэндийн төвийн дарга /Г.Бүдрагчаа/-д даалгаж, хамт олонд уриалсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 06 сарын 02 өдөр Дугаар 71 Сүхбаатар сум

**Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн**

**орлогыг нэмэгдүүлэх талаар авах зарим**

**арга хэмжээний тухай**

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэхэд аймгийн Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, тасгийн оролцоо, үүрэг “Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага, хуримтлагдсан өр авлагын барагдуулалт, хэлтсийн үйл ажиллагааны чиг үүрэг, шинээр мөрдөгдөх хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон цаашид авах арга хэмжээ”-ний талаарх Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Отгонжаргалын мэдээллийг сонсоод ТЭМДЭГЛЭХ нь:

1.Сэлэнгэ аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс 2016 онд Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөөг 102.3 хувиар биелүүлсэн боловч зарим сангийн орлогын төлөвлөгөө 87-96 хувиар биелж, орлого тасарсан дүнтэй байна.

Тухайлбал:

* 1. Тэтгэврийн даатгалын сан 104%
  2. Тэтгэмжийн даатгалын сан 105%
  3. Ажилгүйдлийн даатгалын сан 87%
  4. Эрүүл мэндийн даатгалын сан 96%
  5. ҮОМШӨ-ний даатгалын сан 119%

2.Улс орны эдийн засаг, санхүүгийн байдал суларч ажил олгогч, аж ахуйн нэгжүүдийн төсөв санхүүгийн байдал хүндэрч үйл ажиллагаа нь зогсож, ажилгүй иргэд, даатгуулагч олноор бий болж улмаар ажилгүйдлийн тэтгэмжийн сангийн зардал хэтэрсэн. Мөн 2012 оны 11 сарын 15-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн “Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах тухай” хууль болон 2015 оны “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай” хууль хэрэгжснээр тэтгэврийн сан ачааллаа даахгүй болсон, сангийн хувиарлалт алдагдаж зарим сангийн зардал хэтэрснийг тус тус тэмдэглээд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйл, 20.1.7 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

Нэг. Аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэст ДААЛГАХ нь:

1.Нийгмийн даатгалын санд төвлөрүүлэх 2017 оны орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлэхийн зэрэгцээ урьд онуудын хуримтлагдсан өр авлагыг 30 хүртэлх хувиар барагдуулах, тайлант онд нэмж шинээр өр авлага үүсгэхгүй байх чиглэлээр арга хэмжээг авч холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах;

2.Нийслэл болон бусад аймаг, дүүрэг, хотуудад бүртгэлтэй Сэлэнгэ аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд, салбаруудыг аймаг орон нутагт нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч болгох нөхцөл боломжийг судлан хэрэгжүүлэх;

3.Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль болон нийгмийн даатгалын тухай шинээр батлагдан мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, ач холбогдол, мэдээллийг иргэд даатгуулагч, ажил олгогчдод сурталчлах ажлыг тогтмолжуулж, өргөн хүрээнд зохион байгуулж ажиллах;

Хоёр. Ажил олгогч аж ахуйн нэгжийн захирал, удирдлагуудад ДААЛГАХ нь:

1.Улирлын чанартай үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, бичил уурхай эрхлэгч, төмс хүнсний ногоо тариалагч нөхөрлөл, хоршоо, ажил олгогчид ажилчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тасалдуулахгүй төлдөг байх;

2.Аймгийн татварын хэлтэст бүртгэлтэй татвар төлөгч, хуулийн этгээдэд ажиллаж байгаа татвар төлөгчийг үйл ажиллагаа явуулж байгаа тухайн орон нутгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс, албанд хамруулан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлдөг болох;

3.Аймаг, орон нутагт байнгын болон улирлын чанартай ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажлын байрыг бууруулахгүй хадгалах;

Гурав.Төсвийн шууд захирагч нарт ДААЛГАХ нь:

1.Төр төсвийн байгууллагууд тухайн сарын шимтгэлээ бүрэн төлж нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр авлага үүсгэхгүй байх;

Дөрөв.Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын дарга, эрхлэгч нарт ДААЛГАХ нь:

1.Хуримтлагдсан өр авлагыг барагдуулах талаар холбогдох арга хэмжээг авч нийт өрийн 50 хүртэлх хувийг бууруулж, тухайн сарын үүссэн өрийг бүрэн барагдуулах /“Сэлэнгэ Энерго”, “Урсгал ус”ХК, Сайхан сумын “Гавшгай ус“, “Цемент шохой” ХК/.

2.2017 онд нэмж нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр авлага шинээр нэмж үүсгэхгүй байх;

Тав. Сумдын Засаг дарга нарт ДААЛГАХ нь:

1.Нийгмийн даатгалын байцаагч болон холбогдох албан хаагч, багийн Засаг дарга, мэргэжилтнүүдийг оролцуулан харъяа багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа шимтгэл төлөгч, иргэд, аж ахуйн нэгжүүдэд шинээр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийг сурталчлах, орлого бүрдүүлэх, өр авлага барагдуулах чиглэлээр хамтарсан аян, арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулах, хяналт тавих

2.Татварт бүртгэлтэй нийгмийн даатгалд бүртгэлгүй аж ахуйн нэгжийг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулах;

3.Орон нутгийн сум хөгжүүлэх сан болон бусад сангаас зээл тусламж авч буй иргэд болон малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, ажил хөдөлмөр эрхлээгүй иргэдэд нийгмийн даатгалын ач холбогдлыг ойлгуулж, сайн дурын даатгалд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх;

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 06 сарын 02 өдөр Дугаар 72 Сүхбаатар сум

**Хөтөлбөр батлах тухай**

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.”Багш сурагч солилцоо” аймгийн хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлыг төсөвлөж, батлуулах, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн удирдлагаар ханган, биелэлтийн явцыг жил бүр аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж байхыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын

02-ны өдрийн 72 дугаар тогтоолын хавсралт

**“Багш, сурагч солилцоо” хөтөлбөр**

**Нэг. Хөтөлбөрийн үндэслэл**

1.1.Монгол Улсын Засгийн Газар, Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, “Багшийн хөгжил” аймгийн хөтөлбөр нь энэхүү хөтөлбөрийн гол эх сурвалж болно.

1.2.Боловсролын салбарын удирдах ажилтан, багш нарын мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах, манлайлах чадварыг хөгжүүлснээр боловсролын салбарын үйлчилгээг сайжруулж, хүний нөөцийн хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ.

1.3.Өсвөр үеийнхнийг өөртөө итгэлтэй, шийдвэр гаргах чадвартай, бие бялдар, оюун сэтгэхүй, ёс суртахууны төлөвшилтэй хувь хүн болж хөгжих, мэргэжлээ сонгоход эцэг эх, төрийн үүрэг, олон нийтийн оролцоо, хамтын ажиллагааг хангахад тус тус чиглэгдэнэ.

**Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго нь:**

2.1.Хот, хөдөөгийн төрийн болон төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэг, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн хооронд тогтвортой түншлэл тогтоох, сурагчдыг сургалтын шинэлэг арга зүй, технологид суралцуулах, удирдах ажилтан, багш нарын хамтарч ажиллах боломжийг нэмэгдүүлж, харилцан сайн туршлага солилцоно.

2.2.Монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй, өөртөө итгэлтэй, шийдвэр гаргах, аливаад дасан зохицох чадвартай, хамтран суралцах, ажиллах, нөхөрлөх, үндэсний хэл, соёл, ёс уламжлалаа эрхэмлэдэг иргэн болж төлөвших эрэлт хэрэгцээг үндэслэн хүүхэд бүрийн сайн дурын үндсэн дээр оролцоог бүрэн хангаж, хүүхдийг төлөвшүүлэхэд эцэг эх, сургууль, багш нарын хамтран ажиллах үүрэг оролцоог нь нэмэгдүүлнэ.

2.3.Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэргэжлээ сонгоход дэмжлэг үзүүлнэ.

**Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх чиглэл:**

3.1. Сургууль-хооронд

3.2. Цэцэрлэг-хооронд

3.3. МСҮТ-сургуулийн хооронд

3.4.Сум-хооронд

3.5. Аймаг-хооронд

3.6. Аймгаас-УБ хот хооронд

3.7. Улс-хооронд хэрэгжүүлнэ.

**Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэлбэр:**

4.1. Ганцаарчилсан

4.2. Багаар/5-10 хүн, 1 багш:1 сурагч/

4.3. Хамт олон

4.4. Хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагын идэвхтнүүд

**Тав. Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа**

5.1.“Багш, сурагч солилцоо”-г хичээлийн жилийн үргэлжлэх хугацаанд багтаан зохион байгуулна.

5.1.1.“Багш, сурагч солилцоо”-ны үргэлжлэх хугацааг ажлын 3-5-10 хоногт багтаана. 5.1.2.Үргэлжлэх хугацааг харилцан тохиролцон сунгаж болно.

5.1.3.Гадаадын төсөл хөтөлбөрт хамрагдсан нөхцөлд тухайн байгууллагаас тавигдах шаардлагыг баримтална.

**Зургаа. Хамрах хүрээ**

6.1.Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн

* Удирдах ажилтан /захирал, эрхлэгч, сургалтын менежер, арга зүйч, нийгмийн ажилтан/
* Багш нар /бага, дунд, ахлах ангийн багш нар/

6.2.Бүрэн дунд сургуулийн

* Дунд ангийн сурагчид /8-9 дүгээр анги- 14-15 настай/
* Ахлах ангийн сурагчид /10-11 дугаар анги-16-17 настай/

6.3.Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн

* Ахлах ангийн сурагчид /10-11 дугаар анги-16-17 настай/

**Долоо. “Багш солилцоо” хөтөлбөрт хамрагдагсдад тавигдах шаардлага**

7.1. Багш мэргэжлээрээ ажилласан дадлага, туршлагатай.

7.2. Судалгаа шинжилгээ хийж, тайлан төлөвлөгөө боловсруулах чадвартай

7.3. Компьютерийн хэрэглээний зохих мэдлэг чадвартай

7.4. Нягт нямбай, хариуцлага хүлээх чадвартай

7.5. Харилцааны өндөр соёлтой, багаар ажиллах чадвартай

7.6. Шинийг санаачлан нэвтрүүлэх чадвар сайтай

7.7. Удирдан зохион байгуулах өндөр ур чадвартай

7.8. Цаг ашиглалт сайн

7.9.Эрүүл байж, ачаалал даах чадвартай байх

**Найм. “Сурагч солилцоо” хөтөлбөрт хамрагдагсдад тавигдах шаардлага**

8.1. Сурагч нь эрүүл, чийрэг байх

8.2. Сурах, хөгжих эрмэлзэлтэй, олон талын авъяастай, манлайлагч байх

8.3.Тухайн нутаг, газрын соёл, уламжлал, зан заншилтай танилцах хүсэл эрмэлзэлтэй байх

8.4. Шинэ орчинд зохицон биеэ даасан, амьдрах чадвартай байх

8.5.Өөрийгөө илэрхийлэх, ярих, илтгэх ур чадвартай байх

8.5.Эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа уг хөтөлбөрт хамрагдах талаар бүрэн зөвшөөрөл авсан байх

**Ес. Хөтөлбөрт хамрагдах удирдах ажилтан, багш, сурагчдыг сонгох,**

**удирдлага зохион байгуулалт**

9.1.Сургууль, цэцэрлэг, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв бүр байгууллагын хөгжлийн бодлогод нийцүүлэн жил бүрийн 10 дугаар сарын 01-ний дотор “Багш, сурагч солилцоо” хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй удирдах ажилтан, багш, дунд, ахлах ангийн сурагчдын судалгааг бэлэн болгосон байна.

9.2.Байгууллагын захиргаа сургууль-хооронд, цэцэрлэг-хооронд, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв-сургуулийн хооронд, сум-хооронд багш, удирдах ажилтан, сурагчийг солилцох ажлыг хариуцаж, тэдний хүсэлтийг харгалзаж, тэгш боломжоор ханган сонголттой, нээлттэй, уян хатан байх зарчмыг баримтлан хөтөлбөрт хамрагдах шаардлага хангасан удирдах ажилтан, багш, сурагчдыг сонгож, хамтран хэрэгжүүлэх байгууллагын захиргаанд албан бичгээр санал, хүсэлтээ гарган, харилцан тохиролцсон болон хамтран ажиллах гэрээг үндэслэн байгууллагын дарга шийдвэр гаргасан байна.

9.3.Боловсрол, соёл урлагийн газар аймаг хооронд, аймаг-Улаанбаатар хооронд удирдах ажилтан, багш, сурагч солилцох ажлыг хариуцаж, байгууллагуудаас захиалга хүсэлтийг нь жил бүрийн 10 дугаар сарын 05-ны дотор авч нэгтгэнэ.

9.4.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар улс хооронд удирдах ажилтан, багш, сурагч солилцох Боловсрол соёл урлагийн газрын саналыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.

9.5.Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчийг хөтөлбөрт хамруулах асуудлыг томилох эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрийг үндэслэнэ.

9.6.Удирдах ажилтан, багш нар үндсэн байгууллагаасаа цалин, нэмэгдлээ авна.

9.7.Удирдах ажилтан, багш, сурагчдын байр, хоолны зардлыг хүлээн авагч байгууллага хариуцна.

/Дотуур байранд суулгах, айлд суулгах, байр түрээслэх, зочид буудалд байрлуулах/

9.8.Удирдах ажилтан, багш, сурагчдын ирэх, очих унааны зардлыг тус тусын байгууллага, эцэг эх хариуцна.

9.9.Хувийн хэрэглээний зардлыг удирдах ажилтан, багш нар өөрсдөө, сурагчийн эцэг эх хариуцна.

9.10.Баг, хамт олон, хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагуудын идэвхтнүүдийн хоол, байрны зардлыг байгууллагууд харилцан тохиролцож шийдвэрлэнэ. /Хугацаа богино байхаар тохиролцоно./

9.11.Удирдах ажилтан, багш, сурагчдад олгох томилолтын зардлыг жил бүр аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ.

**Арав. Удирдах ажилтан, багшийн хийх ажлын чиглэл, тайлагнах**

10.1.Сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч нар ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажлын чиг үүргийн дагуу тухайн байгууллагын нөхцөлд нийцүүлэн ажлын тусгай удирдамжийг Боловсрол соёл урлагийн газрын даргаар баталгаажуулан ажиллана.

10.2.Ганцаарчилсан хэлбэрийн хөтөлбөрт хамрагдсан /захирал, эрхлэгч нараас бусад/ удирдах ажилтан, багш нар нь солилцоо хийх сургууль, цэцэрлэг, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн ажлын төлөвлөлт, хөтөлбөртэй уялдуулан удирдамж боловсруулан хүлээн авагч байгууллагын даргаар батлуулан ажиллана.

10.2.1.Байгууллагын сургалтын орчин, тухайн орон нутагтай танилцах

10.2.2.Мэргэжлийн болон удирдлагын чиглэлээр туршлагаа солилцох

10.2.3.Солигдож буй багшийн хичээлийн хуваарийн дагуу хичээллэж, дугуйлан, секц, анги, бүлэг, удирдах ажлыг хариуцах

10.2.4.Ээлжит хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулахдаа тухайн байгууллагын багш нарын тусламж, дэмжлэг авах

10.2.5.Үзүүлэх хичээл зааж, хэлэлцүүлэх хийх, заавар зөвлөгөө өгөх

10.2.6.Багш нарын хичээлд сууж, тэмдэглэл хөтөлж, заавар зөвлөгөө авах

10.2.7.Тодорхой сэдэвт ажлыг зохион байгуулах

10.2.8.Дугуйлангийн сургалт явуулж, нийтийг хамарсан уралдаан, тэмцээнийг зохион байгуулах

10.2.9.Анги бүлэг дааж ажиллах хугацаандаа “Эцэг эх”-ийн нэрэмжит ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах

10.2.10.Олон нийтийн ажил арга хэмжээнд оролцох

10.2.11.Сурагч, эцэг эх, багш нараас “Сэтгэл ханамж”-ийн судалгаа авч, нэгтгэн дүгнэх

10.2.12.Сургууль-хооронд, цэцэрлэг-хооронд, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв-сургуулийн хооронд, сум-хооронд солилцоо хөтөлбөрт хамрагсад ажлын тайланг тухайн байгууллагын хамт олонд тайлагнаж, баримтжуулан хүлээн авагч сургууль, цэцэрлэгийн захиргаанд хүлээлгэн өгнө.

10.2.13.Улс хооронд, аймаг хооронд, аймаг-Улаанбаатар хооронд солилцоо хөтөлбөрт хамрагсад ажлын тайланг Боловсрол соёл урлагийн газарт хүлээлгэн өгнө.

10.3. Баг, хамт олны хэлбэрийн хөтөлбөрт хамрагдагсад нь:

10.3.1.Тодорхой удирдамжтай ажиллах

10.3.2.Байгууллагын сургалтын орчин, орон нутагтай танилцах

10.3.3.Ажлын туршлагаа солилцох, уулзалт, ярилцлага, хэлэлцүүлэг хамтран хийх

10.3.4.Уралдаан, тэмцээн, үзэсгэлэн, урлаг, спортын арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах

10.3.5.Хамтран ажиллах гэрээг харилцан тохиролцож байгуулах

10.3.6.Тусгай маршрутын аялалд оролцох

10.3.7.Ажлын тайланг тухайн байгууллагын хамт олонд тайлагнаж, баримтжуулан хүлээн авагч сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа, Боловсрол соёл урлагийн газарт хүлээлгэн өгнө.

**Арван нэг. Сурагчийн хийх ажлын чиглэл**

11.1.Ганцаарчилсан хэлбэрийн хөтөлбөрт хамрагдсан сурагч нь анги удирдсан багштай хамтран удирдамж боловсруулж, сургуулийн захиргаагаар баталгаажуулж мөрдөнө.

11.1.1. Хичээлийн хуваарийн дагуу хичээллэх

11.1.2. Дугуйлан, секцийг сонгон суралцах, уралдаан тэмцээнд оролцох

11.1.3. Тодорхой сэдэвт ажлыг санаачлан зохион байгуулах

11.1.4. Тухайн нутаг орны түүх, соёл, зан заншил, ёс уламжлалтай танилцах

11.1.5. Өөрийн сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчлах

11.2.Баг, хамт олон, хүүхдийн өөрөө удирдах байгууллагуудын идэвхтнүүд хэлбэрийн хөтөлбөрт хамрагдагсад нь:

11.2.1.Сайн үйлсийн аяныг өрнүүлэх

11.2.2.Урлаг, спорт, сурлагын чиглэлээр нөхөрсөг уралдаан, тэмцээн, мэтгэлцээн зохион байгуулах

11.2.3.Тодорхой сэдвээр үзүүлэх ажил, уулзалт, ярилцлага хийж, харилцан туршлага судлах

11.2.4.Удирдах багийг чадваржуулах арга хэмжээг хамтран зохион байгуулах

11.2.5.Сурагчдын дуу хоолойг сонсох, үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх

11.2.6.Өөрийн сургуулийн үйл ажиллагааг сурталчлах

11.2.7.Ажлын тайланг тухайн сургуулийн хамт олонд тайлагнаж, баримтжуулан, нэг хувийг тухайн сургуулийн захиргаанд хүлээлгэн өгнө.

**Арван хоёр. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх байгууллагын хүлээх үүрэг:**

12.1.Удирдах ажилтан, багш, сурагчдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг бүрэн анхаарч, хариуцаж, хүргэж өгөх, хүлээн авах ажлыг гүйцэтгэнэ.

12.2.Удирдах ажилтан, багш, сурагчид, баг, хамт олны байр, хоолны зардлыг тооцож бэлтгэсэн байна.

12.3.Хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг орон нутгийн хэвлэл, мэдээлэл болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилна.

12.4.Удирдах ажилтан, багш, сурагчид, баг, хамт олны хөтөлбөрт дурдсан ажлыг хийж гүйцэтгэх бүрэн боломжийг хангаж, хамтран ажиллах, зөвлөн туслах чиглэлийг баримтална.

12.5.Удирдах ажилтан, багш, сурагчдын ажлын тайланг хамт олны хурлаар хэлэлцүүлэн үнэлгээ өгч, холбогдох байгууллагад /Хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжилтийн явцын мэдээллийг бэлтгэн хүргүүлнэ.

12.6.Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны арга зүй, туршлагын технологийн сан, “Сайн хичээлийн сан”-г бүрдүүлнэ.

**Арван гурав. “Багш, сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн санхүүжилт,**

**хэрэгжүүлэх хугацаа:**

13.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дараахь эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

13.1.1. Улсын төсөв

13.1.2. Орон нутгийн төсөв

13.1.3. Гадаад, дотоод байгууллага, эцэг эхийн хандив, тусламж

13.1.4. Бусад эх үүсвэр

13.2. Хөтөлбөрийг 2016-2020 онд хэрэгжүүлнэ.

**Арван дөрөв. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн удирдлага, хяналт шинжилгээ:**

14.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах бодлого, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэн санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, олон улсын оролцоог уялдуулан зохицуулна.

14.2.Боловсрол, соёл урлагийн газар нь:

14.2.1.Сургууль, цэцэрлэг, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн солилцоо хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үе шат бүрийг төлөвлөх, байгууллагуудын уялдаа холбоог хангах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгөх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийнэ.

14.2.2.Аймаг хооронд, аймаг-Улаанбаатар хооронд удирдах ажилтан, багш, сурагч солилцох хүсэлт ирүүлсэн байгууллагын захиргааны хүсэлтийг үндэслэн холбогдох газруудтай нь холбоо тогтоон солилцооны жилийн төлөвлөлтийг боловсруулж, батлан сургууль, цэцэрлэг, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд хүргүүлэн жилийн турш зохион байгуулна.

14.2.3.Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн мэргэжлийн ур чадвар сайтай, аймаг, улсын шилдэг багш удирдах ажилтнуудыг сургалтын чанарын хөндлөнгийн үнэлгээний судалгаанд үндэслэн зарим байгууллагыг сонгож, хамтран ажиллаж болно.

14.2.4.Улсын шилдэг сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгч, улсын шилдэг багш нарын багийг бүрдүүлж, тэдний туршлагыг нь түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгуулж болно.

14.2.5.“Багш, сурагч солилцоо” хөтөлбөрийн аймгийн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.

14.2.6.Жил бүрийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх аймгийн үндсэн чиглэлд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх заалтыг тусгуулж, биелэлт, үр дүнг тооцож, тайланг хагас, бүтэн жилээр гаргаж, аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлнэ.

**Арван тав. Хүлээгдэж байгаа гол үр дүн:**

15.1.Удирдах ажилтан, багш нарын мэргэжлийн шилдэг туршлага, арга зүй, ур чадвараас харилцан суралцах бүрэн боломж нээгдэнэ.

15.2.Шилдэг ажил, арга хэмжээ, туршлагыг өөрийн цэцэрлэг, сургуульдаа нэвтрүүлэх, бусдад түгээн дэлгэрүүлэх боломжтой болно.

15.3.Сурагч нь шинэ орон нутагтай танилцахын зэрэгцээ тухайн орон нутгийн ард түмний зан заншил, соёлоос суралцаж, Монгол хүн гэдгээрээ бахархах үзэл, хандлага дээшилнэ.

15.4.Сурагч нь шинэ хамт олонтой, найз нөхөдтэй болж, тэднээс суралцах, эелдэг найрсаг харилцах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх чадвар эзэмшинэ.

15.5.Сурагч нь бусдад чин сэтгэлээсээ туслах, бусдад талархаж, амьдралын үнэ цэнийг мэдрэхийн зэрэгцээ аав, ээж, багш нар, найз нөхдөө хайрлан хүндэтгэх, зөв иргэн болон төлөвших үйлд суралцана.

15.6.Сурагчдын авьяас чадвар, нийгмийн идэвхийг хөгжүүлэхэд эцэг эх, удирдлага, багшийн оролцоо санаачилга нэмэгдэж, хамтын ажиллагаа сайжирна.

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 06 сарын 02 өдөр Дугаар 73 Сүхбаатар сум

**Компанийн үүсгэн байгуулагчаар оролцох тухай**

Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх байгалийн баялгийг зөв зохистой ашиглах, хуваарилах, хөрөнгө оруулалт татах замаар орон нутгийн эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, орон нутгийг хөгжүүлэх санд хуримтлал үүсгэх, шинээр ажлын байр бий болгох зорилго бүхий орон нутгийн өмчийн оролцоотой хамтарсан компани байгуулах тухай аймгийн Засаг дарга Ш.Оргилын санал болон “Сэргээгдэх байгалийн нөөц” ХХК-ий хүсэлтийг тус тус хэлэлцээд “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3.”з”, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 77 дугаар зүйлийн 77.2.4, 77.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

**Нэг.**Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын болон байгаль орчныг нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах үүрэг бүхий “Сэлэнгэ байгалийн нөөц” ХХК-ийг хамтран байгуулж, компанийн нийт хөрөнгийн 34 хувийг үнэ төлбөргүй зардал гаргахгүйгээр аймагт эзэмшүүлэх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай “Сэргээгдэх байгалийн нөөц” ХХК-ий саналыг зөвшөөрсүгэй.

**Хоёр.** Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ байгалийн нөөц” хамтарсан компаний ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын болон байгаль орчныг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах Ерөө сумын “Өлөнт” нэртэй 12301,66 га газрын талбайн солбицолыг нэгдүгээр хавсралтаар, Орхон сумын “Тэмээн чулуу” нэртэй 5057,61 га газрын талбайн солбицолыг хоёрдугаар хавсралтаар, “Төмөр толгой” нэртэй 549,23 га газрын талбайн солбицолыг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

**Гурав**. Аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д ДААЛГАХ нь:

1.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ байгалийн нөөц” хамтарсан компаний 34 хувийг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГазарт эзэмшүүлж, Компаний тухай болон Иргэний хуулийн дагуу хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллах;

2.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ байгалийн нөөц” хамтарсан компанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж, хуулийн этгээдийн гэрчилгээ авах шаардлагыг хангах зорилгоор “Аймаг хөгжүүлэх сан”-гаас 34.0 сая төгрөгийг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГазрын дансанд түр байршуулж, санд буцаан төвлөрүүлэх;

3.Шинээр байгуулагдах хамтарсан компанийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай Ерөө, Орхон сумдуудын нутаг дэвсгэр дэх нэр бүхий газруудад ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг давуу эрхтэйгээр эзэмшүүлэхэд шаардлагатай санал, хүсэлтийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудад уламжилж, шийдвэрлүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах;

4.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ байгалийн нөөц” ХХК-тай байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллах;

**Дөрөв**.Хамтарсан компани дахь Төлөөлөн удирдах зөвлөлд “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлөн ажиллах гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Гишүүд: - Ж.Сайнцог -Аймгийн Засаг даргын орлогч

- П.Эрдэнэсайхан -Орон нутгийн өмчийн газрын дарга

- Т.Данзандорж -Баруунбүрэн сумын иргэн

**Тав.**Хамтарсан компаний дүрмийг хавсралтад дурдсан төслөөр батлуулж ажиллахыг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлөн ажиллах гишүүдэд даалгасугай.

**Зургаа.**Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга /Э.Оюунболд/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны


өдрийн 73 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралт

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ЕРӨӨ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ

ӨЛӨНТ ГАЗРЫН ТАЛБАЙН СОЛБИЛЦОЛ 12301,66 ГА

Солбицлүүд:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Уртраг | | | Өргөрөг | | |
| град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | 106 | 58 | 13 | 49 | 15 | 16 |
| 2 | 106 | 46 | 38.84 | 49 | 15 | 16 |
| 3 | 106 | 46 | 38.84 | 49 | 20 | 0 |
| 4 | 106 | 58 | 13 | 49 | 20 | 0 |



Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны

өдрийн 73 дугаар тогтоолын 02 дугаар хавсралт

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ


ТЭМЭЭН ЧУЛУУ ГАЗРЫН ТАЛБАЙН СОЛБИЛЦОЛ 5507,61 ГА

Солбицлүүд:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Уртраг | | | Өргөрөг | | |
| град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | 105 | 33 | 13 | 48 | 59 | 6 |
| 2 | 105 | 37 | 54 | 48 | 59 | 6 |
| 3 | 105 | 37 | 54 | 48 | 56 | 5 |
| 4 | 105 | 35 | 19 | 48 | 56 | 5 |
| 5 | 105 | 35 | 19 | 48 | 53 | 0 |
| 6 | 105 | 32 | 0 | 48 | 53 | 0 |
| 7 | 105 | 32 | 0 | 48 | 56 | 5 |
| 8 | 105 | 33 | 13 | 48 | 56 | 5 |

Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын нутагт орших

“Тэмээн чулуу” талбай



Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын 02-ны

өдрийн 73 дугаар тогтоолын 03 дугаар хавсралт

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ОРХОН СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ОРШИХ


ТӨМӨР ТОЛГОЙ ГАЗРЫН ТАЛБАЙН СОЛБИЛЦОЛ 549,23 ГА

Солбицлүүд:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Уртраг | | | Өргөрөг | | |
| град | мин | сек | град | мин | сек |
| 1 | 105 | 29 | 36.1 | 48 | 59 | 21.84 |
| 2 | 105 | 29 | 36.04 | 49 | 0 | 31.85 |
| 3 | 105 | 31 | 41.11 | 49 | 0 | 31.89 |
| 4 | 105 | 31 | 41.18 | 48 | 59 | 21.92 |

Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын нутагт орших

“Тэмээн чулуу” талбай



Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 06 сарын 02 өдөр Дугаар 74 Сүхбаатар сум

**Аймгийн газар зохион байгуулалтын**

**ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай**

Аймгийн Засаг даргаас оруулсан саналыг хэлэлцээд Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын "з", Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд хавсралтад дурдсан өөрчлөлтийг оруулсугай.

2.Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд орсон өөрчлөлтийн дагуу аймгийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ бүхий газруудыг төрийн байгууллагууд болон иргэнд эзэмшүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэхийг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д зөвшөөрсүгэй.

3.Тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, хяналт тавьж, биелэлтийг бүтэн жилээр гарган аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын

02-ны өдрийн 74 дугаар тогтоолын хавсралт

* 1. **Төр төсвийн байгууллагад зайлшгүй хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшүүлэх**

**газрын байршил, хэмжээ, хөрөнгө оруулалт**

Хүснэгт-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Багийн нэр | Байршил | Талбайн солбицол | Газрын хэмжээ/м2/ | Зориулалт | Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирал/ | | | | Хариуцах эзэн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588273.0388,5565382.9554 | 5996 | Албан контор |  | \* | \* |  | Аймгийн засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588338.6384,5565268.6817 | 5996 | Орон сууцны |  | \* | \* |  | Аймгийн засаг дарга, ГХБХБГ |
|  | Нийт дүн | |  | 11992 |  |  |  |  |  |  |

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 06 дугаар сарын

02-ны өдрийн 74 дугаар тогтоолын хавсралт

**2.3.Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар шинээр эзэмшүүлэх газрын байршил, хэмжээ**

Хүснэгт-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Багийн нэр | Байршил | Талбайн солбицол /UTM/ | Өрхийн тоо | Газрын хэмжээ/м2/ | Зориулалт | Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирал/ | | | | Хариуцах эзэн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588273.0388,  5565382.9554 | 1 | 782 | Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг | 588338.6384,  5565268.6817 | 1 | 750 | Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн засаг дарга, ГХБХБГ |
| 3 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг |  | 1 | 772 | Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн засаг дарга, ГХБХБГ |
| 4 | Баянхаан 4-р баг | 5-р хэсэг |  | 1 | 771 | Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай |  | \* | \* |  | Аймгийн засаг дарга, ГХБХБГ |
| Нийт дүн | | | | 4 | 3075 |  |  |  |  |  |  |

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 07 сарын 02 өдөр Дугаар 93 Сүхбаатар сум

**Аймгийн газар зохион байгуулалтын**

**ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай**

Аймгийн Засаг даргаас оруулсан саналыг хэлэлцээд Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-ын “з”, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд хавсралтад дурьдсан өөрчлөлтийг оруулсугай.

2.Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд орсон өөрчлөлтийн дагуу аймгийн төвийн инженерийн шугам сүлжээ бүхий газруудыг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад эзэмшүүлэх асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэхийг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д зөвшөөрсүгэй.

3.Тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан, хяналт тавьж, биелэлтийг бүтэн жилээр тооцож аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ Х.ДАВААХҮҮ

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 07 дугаар сарын

02-ны өдрийн 93 дугаар тогтоолын хавсралт

**Төр төсвийн байгууллагад зайлшгүй хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшүүлэх**

**газрын байршил, хэмжээ, хөрөнгө оруулалт**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Багийн нэр | Байршил | Талбайн солбицол | Газрын хэмжээ/м2/ | Зориулалт | Хэрэгжүүлэх хугацаа /улирлаар/ | | | | Хариуцах эзэн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Буурхээр 8-р баг | 3-р хэсэг | 588976.9640,5565206.8991 | 109000 | Цахилгаан станц |  | \* | \* |  | Аймгийн засаг дарга, ГХБХБГ |
| 2 | Буурхээр 8-р баг | 3-р хэсэг | 588145.7706,5565127.8453 | 1452 | Цэцэрлэг |  | \* | \* |  | Аймгийн засаг дарга, ГХБХБГ |
|  | Нийт дүн | |  | 110452 |  |  |  |  |  |  |

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 06 сарын 02 өдөр Дугаар 96 Сүхбаатар сум

**Хөтөлбөр батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4, 20 дугаар зүйлийн 20.1.9, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3.3, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.4.8 дахь зорилт, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.11 дэх заалтуудыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.”Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” аймгийн хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.”Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран ажиллаж, үр дүнг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 07 дугаар сарын 27-ны

өдрийн 96 дугаар тогтоолын хавсралт

**“ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ”**

**АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР**

**1. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл, шаардлага, өнөөгийн нөхцөл байдал**

Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Монгол Улсын Засгийн газраас батлан гаргасан хууль, тогтоол шийдвэр, баримталж буй бодлого чиглэл, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай” хууль болон Монгол Улсын Засгийн газар, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.11-т тусгагдсан “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх зорилтийн хүрээнд гэмт хэрэгтэй бүх нийтээрээ тэмцэхээр энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулж та бүхэнд танилцуулж байна.

Аймгийн хэмжээнд сүүлийн 5 жилд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн гаралтыг авч үзвэл 2012 онд 704, 2013 онд 679, 2014 онд 764, 2015 онд 793, 2016 онд 669 гэмт хэрэг тус тус бүртгэгдсэн байна.

Аймгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн статистик тоон үзүүлэлтийг сүүлийн 5 жил дараалан гаргаж харьцуулж үзэхэд 2012-2016 онд эрүүгийн 3609 гэмт хэрэг бүртгэгдэж эдгээр гэмт хэрэгт 4025 хүн холбогдсон байна.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад учирсан хохирол 2012 онд 1.319.7 сая төгрөг байсан бол 2016 онд 1.465.3 сая төгрөг болж өссөн бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад учруулсан хохирол тотвортой буурахгүй байгаа бөгөөд хохирол нөхөн төлүүлэлт 2016 оны байдлаар 68.4 хувьтай байна.

Гэмт хэргийн улмаас сүүлийн 5 жилд 251 хүн нас барж, 1815 хүн хүнд хөнгөн гэмтсэн үзүүлэлттэй байгаа бөгөөд хүнийг санаатай алах гэмт хэрэг 2012 онд 37 бүртгэгдэж байсан бол 2016 онд 56 болж өссөн байна.

Аймгийн хэмжээнд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд үйлдэгдсэн гэмт хэргийн нөхцөл байдлаас үзэхэд бусдын бие мах бодид гэмтэл учруулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг, гэр сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэргүүд, эд зүйл хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, хууль бусаар ашигт малтмал олборлох, химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль тогтоомж зөрчих, хулгайлах зэрэг гэмт хэргүүд сүүлийн үед өссөн байна.

Харин хүний эрх эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг, гэр сууцанд үйлдэгдсэн гэмт хэргүүд тогтвортой буурахгүй байгаа бөгөөд гэмт хэргийн улмаас хүнд хөнгөн гэмтсэн хүн, 18-30 насны залуучууд гэмт хэрэгт холбогдох явдал тууштай буураагүй байгаа нь эцэг эхээс хүүхдэд хандаж буй хандлага, хүүхэд залуучуудын хүмүүжлийн асуудал ямар байгааг харуулж байна.

Хүний эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг, гэмт хэрэг, гэр сууцанд үйлдэгдсэн болон хулгайлах гэмт хэргүүд тогтвортой буурахгүй байгаа шалтгаан нөхцлийг тогтоож арилгах, зэрэг арга хэмжээнд гол анхаарлаа хандуулж ажиллах шаардлагатай байна.

**Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт, хамрах хүрээ, хугацаа**

**2.1.** **Хөтөлбөрийн зорилго**

Энэхүү  хөтөлбөрийн зорилго нь “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэсэн Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын хүрээнд **“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”** аймгийн хөтөлбөрийг боловсруулж иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн оролцоотойгоор гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулж, иргэдийг амар тайван, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

**2.2. Зорилт**

**Хөтөлбөр нь** доорх 5 зорилтыг дэвшүүлж, хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

2.2.1.Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагаас бодлогын түвшинд олон талт ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

2.2.2.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд-аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоо, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх;

2.2.3.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд-айл өрх, иргэдийн оролцоо, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх;

2.2.4.Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх;

2.2.5.Тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр батлагдсан үндэсний болон аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг нэмэгдүүлэх;

**2.3. Хамрах хүрээ, хугацаа:**

Хөтөлбөрийг аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд хэрэгжүүлнэ.

Хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

I үе шат: 2017-2020

II үе шат: 2021-2023

**Гурав. Хөтөлбөрийн зорилтод хүрэх зарчим, үйл ажиллагааны чиглэл**

**3.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарчим:**

3.1.1.**”Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх”** хөтөлбөр нь хүний эрх, эрх чөлөө, эрүүл мэндийг хамгаалах, нийтийн дэг журмыг сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гаргасан хууль тогтоомж, дүрэм, журам, хөтөлбөр болон аймаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, чиглэлтэй  уялдсан   байна.

3.1.2.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих ажил, арга хэмжээг айл өрх, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоо, дэмжлэг, нэгдмэл үйл ажиллагаанд тулгуурлан зохион байгуулна.

3.1.3.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх бодлогын шийдвэр, авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хөтөлбөр чиглэгдэнэ.

**3.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл:**

**3.2.1.”Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагаас бодлогын түвшинд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх” нэгдүгээр зорилтын хүрээнд** дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд:

3.2.1.1.Сумдын ИТХ-ын ажлын албанд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан орон тооны ажилтанг бий болгож, зөвлөлийн дэргэд баг, тосгон бүрт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын төлөөлөл бүхий 20-иос доошгүй хүний бүрэлдэхүүнтэй дэд зөвлөл ажиллуулах;

3.2.1.2.Шинээр батлагдсан хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг жил бүр аймгийн төсөвт суулгаж хэрэгжүүлэх /Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйл 46.3.Засгийн газар, холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллага, бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга хууль тогтоомжийг өөрийн бүрэн эрх, чиг үүргийн дагуу харьяалах салбар, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд олон нийтэд сурталчлах ажлыг зохион байгуулна. /Энэ хэсэгт 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

3.2.1.3.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5.1.5 заалтыг хэрэгжүүлж, сумдад мал, мах бэлтгэх төвлөрсөн цэгүүдийг бий болгох;

3.2.1.4.Малчдын бүлэг, холбоог нэмэгдүүлэх, бод, бог малын зүсмийн бүртгэлийг хийх ажлыг бодлого зохицуулалтаар дэмжих;

3.2.1.5.Гудамж, зам, талбай, байгууллагын гадна, дотны орчинг камержуулах ажлыг зохион байгуулах;

3.2.1.6.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу төвлөрүүлсэн хүү, тогуулийн орлогийг хуульд заасан хувь хэмжээгээр зарцуулах боломжийг бүрдүүлэх замаар Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлүүдийн үйл ажиллагаанд шаардагдах төсөв санхүүг одоогийн байгаа түвшнээс нэмэгдүүлж, сумдад шаардлагатай автомашин, техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх;

3.2.1.7.Уул уурхай, байгалийн баялаг ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг болон томоохон аж ахуй нэгж, байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж хариуцлагын гэрээ байгуулах замаар, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгаа явуулах, шагнаж урамшуулах ажилд хөрөнгийн дэмжлэг авах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх;

3.2.1.8.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр батлагдсан үндэсний болон аймгийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, иргэдээс гэмт хэргийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах шагнал, урамшууллын зардлыг төсөвт тусгаж зарцуулдаг болгох;

3.2.1.9.Аймаг, сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс аж ахуйн нэгж, байгууллагууд болон хөрш аймаг, сумдтайгаа жил бүр хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж ажилладаг арга хэлбэрт шилжүүлэх;

3.2.1.10.Сум, баг, агентлагийн ажил дүгнэх, шилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулах шалгуур үзүүлэлтэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын үр дүнг нь харгалзан үзэж, үүргээ биелүүлээгүй иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хариуцлага тооцдог болох;

3.2.1.11.Гэрч, хохирогчийг хамгаалах байр, шүүхийн шатанд тайлбар өгөх тусгай өрөөтэй болгох хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

3.2.1.12.Иргэдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухайн иргэдийг ажлын байраар хангах, ажилд зуучлах ажлыг

хөдөлмөр, нийгмийн халамж, үйлчилгээний байгууллагатай хамтран зохион байгуулах ;

3.2.1.13.Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг зарим гэмт хэргийн /байгаль орчныг бохирдуулах, хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох, хууль бусаар ан агнах, хууль бусаар мод бэлтгэх, ой хээрийн түймэр тавих/ талаар үнэн зөв, бодитой мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

**3.2.2.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд-аж ахуйн нэгж, байгууллагын оролцоо, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх” хоёрдугаар зорилтын хүрээнд** дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд:

3.2.2.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын удирдлага, ажилтнуудыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зүйд сургах, чадавхижуулах ажлыг зохион байгуулах;

3.2.2.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөөтэй ажиллаж, “Гэрэлтүүлэг-хяналтын камер-цэвэр орчин”-той болгох ажлыг зохион байгуулах;

3.2.2.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлаа сум, багийн хуралдаа тайлагнадаг болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх /Жишээ нь: Аймаг, сумын ГХУСАЗСЗөвлөлөөс улирал, хагас жил тутам аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын дунд аян, уралдаан, туршлага судлах уулзалт арга хэмжээ зэргийг тусгайлан зохион байгуулж, тайланг хэлэлцүүлдэг болох/;

3.2.2.4.Уул уурхай, байгалийн баялаг ашиглан үйл ажиллагаа явуулдаг болон томоохон аж ахуй нэгж, байгууллагууд төр болон төрийн бус байгууллагуудтай нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулж, хамтран ажиллах;

3.2.2.5.Гэмт хэрэг, зөрчилгүй хамт олон, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

3.2.2.6.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулаагүй аж ахуйн нэгж, байгууллагууд шаардлага хүргүүлэх ажлыг хууль сахиулах байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэн хяналт тавьж, үр дүнг тооцох;

**3.2.3.”Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд-айл өрх, иргэдийн оролцоо, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх” гуравдугаар зорилтын хүрээнд** дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд

3.2.3.1.Иргэд, олон нийтийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зүйд сургах, чадавхижуулах ажлыг зохион байгуулах;

3.2.3.2.“Нэг гудамж, нэг байр, нэг орц”, “Хөршийн холбоо-хөршийн хяналт”, “Хөрш амгалан бол бид амгалан” “Бидний аюулгүй цэвэр орчин” зэрэг аян, арга хэмжээг айл өрх, иргэдийн оролцоо, дэмжлэгт тулгуурлан зохион байгуулах;

3.2.3.3.Гудамж, орон сууцыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх иргэдийн багтай болгож, ээлжлэх системд оруулан, эргүүл шалгалтыг хамтран зохион байгуулах;

3.2.3.4.Айл өрх, иргэдийн оролцоо, дэмжлэгээр оршин суугаа гудамж, орон сууц бүрийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны самбартай болгох

3.2.3.5.Гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгддэг болон үйлдэгддэж болзошгүй айл өрх, объектуудын судалгааг гаргаж, шалтгаан, нөхцлийг судалж, иргэдийн оролцоотойгоор урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах;

3.2.3.6.Гэмт хэрэг, зөрчилгүй баг, хэсгийн сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх, урамшуулах ажлыг зохион байгуулах;

**3.2.4.”Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх” дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд** дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд:

3.2.4.1.Хэвлэл мэдээлийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах замаар хууль, хөтөлбөр сурталчилсан нэвтрүүлэг, ярилцлага, тараах материал зэргийг хийж гүйцэтгүүлэх, аян, арга хэмжээнүүдийг хамтран зохион байгуулах;

3.2.4.2.Хамтарсан багийн гишүүд болон төрийн албан хаагчид, иргэд, олон нийтэд зориулсан чадавхижуулах сургалтуудыг зохион байгуулуулах, сургагч багш нарыг бэлтгүүлэх;

3.2.4.3.Хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, “Ээжүүдийн холбоо”-г бий болгон, ЕБС-ийн ахлах ангийн охид, хөвгүүдтэй уулзалт хийх, зөвлөгөө өгөх ажлыг зохион байгуулах;

3.2.4.4.Гэмт хэрэг зөрчил ихээр үйлдэгддэг газруудад олон нийтийн хяналтыг сайжруулах, сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулах;

3.2.4.5.Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж байгалийн баялаг ашиглаж буй аж ахуйн нэгж, байгууллага, нөхөрлөл, иргэдэд хууль сурталчлах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;

3.2.4.6.Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар нэгдсэн сургалт зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын шийдвэрүүдийн хууль, эрх зүйн үндэслэлд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгүүлэх, зөрчилдөж буй хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулах саналыг авч нэгтгэн уламжлах ажлыг зохион байгуулах;

**3.2.5.“Тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг нэмэгдүүлэх” тавдугаар зорилтын хүрээнд** дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд:

3.2.5.1.Архидан согтуурахтай тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хууль, хөтөлбөр /”Архидалттай тэмцэх аймгийн хөтөлбөр”/-ийг үр дүнтэй хэрэгжүүлж, мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх;

3.2.5.2.Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх /МУЗГ-2017 оны 77 дугаар тогтоол/ ажлыг хууль, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;

3.2.5.3.Хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;

3.2.5.4.Хүүхэд болон өсвөр насны хүний эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хууль, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;

3.2.5.5.Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;

3.2.5.6.Хүнийн халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хууль, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;

3.2.5.7.Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хууль, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;

3.2.5.8.Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хууль, хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах;

**Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалт, санхүүжилт**

**4.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, тайлагнах**

4.1.1.Аймаг, сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газар болон Цагдаагийн газартай хамтран хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг жил бүр төлөвлөн зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллана.

4.1.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн сайн дурын бүлгүүд нь хөтөлбөрийн зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төлөвлөгөөний хүрээнд аймаг, сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Цагдаагийн газартай хамтран ажиллана.

  4.1.3.Төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг байгууллагадаа зохион байгуулан, үр дүнг тооцож тайлагнана.

4.1.4.Хөтөлбөрийг сумдад хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, мэдээг сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл нь, хөтөлбөрийг агентлаг /газар, хэлтэс, алба/, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан, мэдээг аймгийн Цагдаагийн газар тус тус нэгтгэн аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлд ирүүлнэ.

4.1.5.Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь сумдын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл болон Цагдаагийн газраас тайлан мэдээг хагас, бүтэн жилээр авч нэгтгэн, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг даргад тус тус танилцуулна.

**4.2  Хөтөлбөрийн санхүүжилт**

4.2.1.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажилд шаардагдах хөрөнгийг аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал жил бүр аймаг, сумын төсөвт тусгаж санхүүжүүлнэ.

4.2.2.Уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлдэг болон бусад аж ахуйн нэгж, байгууллага, компаниас нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэх болон гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зориулсан дэмжлэг, хөрөнгө оруулалт.

4.2.3.Гадаадын төсөл, хөтөлбөрөөс олгох тусламж, дэмжлэг, хөрөнгө оруулалт.

**Тав.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ**

**5.1 Хяналт үнэлгээ**

      Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх ажлыг аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газар, иргэд, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй хамтран гүйцэтгэнэ.

**5.2.Хөтөлбөрийг дараахь шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж дүгнэнэ:**

5.2.1.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг жил бүр хийж, дүнг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж холбогдох дээд шатны байгууллагад хүргүүлнэ.

5.2.2.Хөтөлбөрийг дараахь үндсэн шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж дүгнэнэ:

5.2.2.1.Гэмт хэргийн гаралт жил бүр урд оны мөн үеэс 5-аас доошгүй хувиар буурсан байна.

5.2.2.2.Гэмт хэргийн илрүүлэлт, хохирол нөхөн төлүүлэлтийн хувь нэмэгдсэн байна.

5.2.2.3.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны болон тодорхой төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх төсөв, хөрөнгө оруулалтын зардал жил бүр аймаг, сумын төсөвт тусгагддаг болсон байна.

5.2.2.4.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэд, олон нийтэд зориулсан мэдээлэл, сурталчилгааны хүртээмж, чанар сайжирч, иргэдийн эрх зүйн мэдлэг дээшилсэн байна.

5.2.2.5.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд нутгийн захиргааны болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн оролцоо нэмэгдэн, хамтын ажиллагаа сайжирсан байна.

5.2.2.6.Шинжлэх ухаан, техник, технологийн ололт, гадаад, дотоодын сайн туршлагыг судалж, түгээн дэлгэрүүлэн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, камерын хяналттай болсон байна.

**Зургаа. Хүлээгдэж буй үр дүн**

6.1.Аймгийн хэмжээнд гэмт хэргийн гаралт буурч, илрүүлэлт, хохирол нөхөн төлөлтийн хувь нэмэгдэн, иргэдийн сэтгэл ханамж дээшилж, эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах орчин нөхцөл бүрдсэн байна.

6.2.Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, хууль тогтоомж, эрх зүйн актын хэрэгжилтэд ахиц гарсан байна.

6.3.Цагдаагийн албадыг мэдээллийн техник, холбоо, унаагаар зохих түвшинд хангаж, ажиллах нөхцөл бололцоог дээшлүүлсэн байна.

6.4.Аймаг, сумын хэмжээнд зохих стандарт шаардлагыг хангасан камерийн хяналтын систем бүрдсэн байна.

6.5.Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хэвлэл мэдээллийн байгууллага, төрийн бус байгууллагуудын оролцоо нэмэгдэж, тэдгээрийн үүсгэл санаачлагыг бүх талаар дэмжигдсэн байна.

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 07 сарын 27 өдөр Дугаар 97 Сүхбаатар сум

**Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай**

Ойн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.4 дэх заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны А/111 тоот тушаал, сумдаас ирүүлсэн хүсэлтийг харгалзан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.Аймгийн нутаг дэвсгэрээс 2017 онд ойгоос нэмэлтээр бэлтгэх модны дээд хязгаарыг хавсралтаар баталсугай.

2.“Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолын 2-т тусгасан Шаамар суманд үйлдвэрлэлийн огтлолтоор хэрэглээний зориулалтаар 500 шоо метр, түлээ 100 шоо метр нарс төрлийн модыг Хүдэр сумаас гэснийг өөрчилж Шаамар суманд байгалийн гамшгийн үеэр салхинд унасан модыг цэвэрлэх замаар 300 шоо метр хэрэглээ, 50 шоо метр түлээ нарс төрлийн модыг өөрийн нутгаас бэлтгүүлэх гэж өөрчилсүгэй.

3.Баталсан хязгаарт багтаан зөвшөөрөл олгож огтлолтын төрөлд нь тааруулан ойн мэргэжлийн байгууллагуудаар бэлтгүүлэн хяналт тавьж ажиллахыг хавсралтад заасан сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

4.Ойгоос мод бэлтгэх ажлыг аж ахуйн нэгж, нөхөрлөлүүдээр холбогдох заавар журмын дагуу бэлтгүүлэн өөрийн хөрөнгөөр ойжуулах ажлыг гүйцэтгүүлэхийг аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга /Б.Батзориг/-д үүрэг болгосугай

5.Тогтоолын биелэлтэнд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хяналт тавьж ажиллахыг Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга /Ж.Отгонхүү/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА. Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 07 дугаар сарын 27-ны

өдрийн 97 дугаар тогтоолын хавсралт

**Нэмэлт модны хуваарь**

**/Модны болон огтлолтын төрлөөр/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зориулалт | Огтлолтын төрөл | Модны төрөл | Хэмжих нэгж | Сумын нэр | | | | |  | Бүгд |
| Ерөө | Цагааннуур | Хүдэр | Түшиг | Мандал | Алтанбулаг |
| Үйлдвэрлэлийн огтлолт | Хэрэглээ | Шинэс | М3 | 4500 | 1500 |  | 1000 | 2200 |  | **9200** |
| Нарс | М3 | 500 |  |  |  |  |  | **500** |
| хус | М3 | 1500 |  | 500 |  | 300 |  | **2300** |
| **Дүн** | | М3 | **6500** | **1500** | **500** | **1000** | **2500** |  | **12000** |
| Түлээ | Шинэс | М3 | 1500 | 350 |  | 350 | 600 |  | **2800** |
| Нарс | М3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| хус | М3 | 120 |  |  |  | 100 |  | **220** |
| **Дүн** | | М3 | **1720** | **350** |  | **350** | **700** |  | **3120** |
| **Бүгд** | | | М3 | **8220** | **1850** | **500** | **1350** | **3200** |  | **15120** |
| Арчилгааны огтлолт | Хэрэглээ | Шинэс | М3 | 400 |  |  | 100 | 500 |  | **1000** |
| Нарс | М3 | 100 |  | 200 |  |  |  | **300** |
| **Дүн** | | М3 | **500** |  | **200** | **100** | **500** |  | **1300** |
| Түлээ | Улиангар | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шинэс | М3 | 200 |  |  | 50 | 200 |  | **450** |
| Нарс | М3 | 30 |  | 30 |  |  |  | **60** |
| хус | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Улиас | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дүн** | | М3 | **230** |  | **30** | **50** | **200** |  | **510** |
| **Бүгд** | | | М3 | **730** | **0** | **230** | **150** | **700** |  | **1810** |
| Цэвэрлэгээний огтлолт | Хэрэглээ | Шинэс | М3 | 500 |  |  | 200 | 1000 |  | **1700** |
| Нарс | М3 | 2650 |  | 500 |  | 500 | 200 | **3850** |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  | 1700 |  | **1700** |
| **Дүн** | | М3 | **3150** |  | **500** | **200** | **3200** | **200** | **7250** |
| Түлээ | Шинэс | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нарс | М3 | 1050 |  | 100 |  | 200 | 50 | **1400** |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дүн** | | М3 | **1050** |  | **100** |  | **200** | **50** | **1400** |
| **Бүгд** | | | М3 | **4200** | **0** | **600** | **200** | **3400** | **250** | **8650** |
| Цэвэрлэгээний ажил | Хэрэглээ | Нарс | М3 | 4820 |  |  |  | 180 |  | **5000** |
| хус | М3 |  |  |  | 500 |  |  | **500** |
| Улиас | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хуш /хуурай/ | М3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дүн** | | М3 | **4820** |  |  | **500** | **180** |  | **5500** |
| **Хэрэглээний модны дүн** | | | М3 | **14970** | **1500** | **1200** | **1800** | **6380** | **200** | **25850** |
| **Түлээний модны дүн** | | | М3 | **3000** | **350** | **130** | **400** | **1100** | **50** | **4980** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 07 сарын 02 өдөр Дугаар 102 Сүхбаатар сум

**Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд**

**өөрчлөлт оруулах тухай**

Монгол Улсын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.4 дэх заалтыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.”Урсгал-Ус” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний гүйцэтгэх захирал М.Батболд нь үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдсөнтэй холбогдуулан тус компаний төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний ажлаас чөлөөлсүгэй.

2. ”Урсгал-Ус” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаний төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр гүйцэтгэх захирал А.Алтансүхийг томилсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 06 сарын 02 өдөр Дугаар 105 Сүхбаатар сум

**“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан**

**сэргийлэх аймгийн хөтөлбөр” батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4, 20 дугаар зүйлийн 20.1.9, Авлигын эсрэг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 6 дугаар зүйлийн 6.1.3, 6.1.7, 6.1.12, 6.1.13, Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай” 51 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5.4.15 дахь зорилт, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.2.5 дахь зорилт, аймгийн нийгэм, эдийн засгийг 2017 онд хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн 3.2.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” аймгийн хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх” аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулан, нэгдсэн удирдлагаар ханган, хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын

19-ны өдрийн 105 дугаар тогтоолын хавсралт

**“АВЛИГА, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР**

**Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго.**

1.1.Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төр, төсвийн байгууллага, албан тушаалтан, төрийн бус болон хувийн хэвшлийн байгууллагын үйл ажиллагаанд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлийн эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх, иргэдэд шударга ёсны зан үйлийг зөв төлөвшүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн гол зорилго оршино.

**Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт**

Хөтөлбөрийн зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

2.1.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигын хор аюулыг ухуулан таниулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх замаар иргэдийн эрх зүйн боловсролыг нь дээшлүүлэх.

2.2.Аймгийн хэмжээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх олон талт ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах.

2.3.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, төрийн бус байгууллага болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоо хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

2.4.Төрийн бүх шатны байгууллага, албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаанд шударга, хариуцлагатай, ил тод, нээлттэй байдлыг бэхжүүлэх, төрийн албан хаагчдын авлигаас ангид байх хүсэл эрмэлзэл, санал санаачилгыг дэмжиж, сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх.

2.5.Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд иргэд, олон нийтийн болон мэргэжлийн шинжээчдээр үнэлгээ хийлгэх ажлыг тогтмолжуулж, хөндлөнгийн хяналтыг сайжруулах.

**Гурав.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим.**

**3.1.“Авлигатай тэмцэх” үндэсний хөтөлбөрийн 3 дугаар бүлэгт тодорхойлсон зарчмуудыг энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтална.**

**Дөрөв. Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ.**

**4.1.Иргэд, олон нийтийг хамрахаас гадна нь аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүх байгууллага, төрийн албан хаагчдыг хамран хэрэгжүүлнэ.**

**Тав. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацаа.**

5.1. Энэхүү хөтөлбөр нь 2 үе шаттай хэрэгжинэ.

Нэгдүгээр үе шат 2017-2020 он Хоёрдугаар үе шат 2021-2023 он

**Зургаа. Хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа**

Хөтөлбөрийн зорилт тус бүрийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

6.1.**”Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигын хор аюулыг ухуулан таниулах, соён гэгээрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх замаар иргэдийн эрх зүйн боловсролыг нь дээшлүүлэх**” зорилтын хүрээнд:

6.1.1.Авлигын эсрэг олон нийтийн ёс зүй, ухамсар сэтгэлгээг өөрчлөх сургалтыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж, үр дүнг тооцох.

6.1.2.Авлигын эсрэг сургалт, сурталчилгаа явуулах хүний нөөцийг бүрдүүлэх, бүх талын дэмжлэг туслалцааг үзүүлэх.

6.2.**”Аймгийн хэмжээнд авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх олон талт ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах”** зорилтын хүрээнд:

6.2.1.Байгууллага бүр авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлтэй болох.

6.2.2.“Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх” чиглэлээр олон нийтэд хүртээмжтэй, оролцоог хангасан шударга ёсны аяныг зохион байгуулах

6.3.**”Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд төр, төрийн бус байгууллага болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцоо хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах”** зорилтын хүрээнд:

6.3.1.Төрийн бодлого боловсруулах, хэлэлцэх, батлах зэрэг шийдвэр гаргах бүх шатанд тухайн асуудлаар үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагын иргэдийг татан оролцуулах

6.3.2.Хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж, хууль, хөтөлбөр сурталчилсан нэвтрүүлэг, ярилцлага зохион байгуулах

6.3.3.Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын удирдлага, ажилтнуудыг авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга зүйд сургах, үр дүнг тооцон ажиллах

6.3.4.Төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх

6.4.**“Төрийн бүх шатны байгууллага, албан тушаалтнуудын үйл ажиллагаанд шударга, хариуцлагатай, ил тод нээлттэй байдлыг бэхжүүлэх, төрийн албан хаагчдын авлигаас ангид байх хүсэл эрмэлзэл, санал санаачилгыг дэмжиж, сайн туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх**” зорилтын хүрээнд:

6.4.1.Төрийн албаны төв байгууллагын дүгнэлт, хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг хянасан байдлыг үндэслэн албан тушаалд томилдог тогтолцоонд бүрэн шилжих

6.4.2.Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг томилох, чөлөөлөх асуудлыг улс төрийн намын нөлөөллөөс ангид байлгах

6.4.3.Нийтийн албанд томилогдох албан тушаалтны ёс зүй, мэдлэг**,** боловсрол, туршлага, ур чадвар, албан тушаалтныг мэдлэг, боловсролд суурилсан мерит зарчмыг баримтлан томилох, дэвшүүлэх

6.4.4.Төрийн албан хаагчийн ашиг сонирхол, ёс зүйн зөрчилд дүн шинжилгээ хийх, шалтгаан нөхцлийг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах

6.4.5.Албан тушаалтанд холбогдох ашиг сонирхол, ёс зүйн зөрчилтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг хүлээн авах, шалгах, хариуцлага хүлээлгэх, дотоод хяналтыг сайжруулах.

6.4.6.Төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийг хангах талаар олон талт ажил, арга хэмжээг зохион байгуулж, үр дүнг тооцох

6.4.7.Сонгогдсон болон томилогдсон эсэхээс үл хамааран албан тушаалтан нь албан үүргээ гүйцэтгэхдээ нийтийн ашиг сонирхлоос хувийн ашиг сонирхлыг илүүд үзэж, хууль бус шийдвэр гаргасан тохиолдолд хууль тогтоомжид заагдсан хариуцлага хүлээлгэх

6.5.**“Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хууль тогтоомж болон хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд иргэд, олон нийтийн болон мэргэжлийн шинжээчдээр үнэлгээ хийлгэх ажлыг тогтмолжуулж, хөндлөнгийн хяналтыг сайжруулах”** зорилтын хүрээнд:

6.5.1.Авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн дэргэд “Иргэний хяналтын зөвлөл”-ийг байгуулан, хэрэгжилтийг хангах ажлыг зохион байгуулах

6.5.2.Төрийн байгууллага, түүний удирдлагын үйл ажиллагаанд төрийн бус байгууллага хяналт тавих боломжийг бий болгох, төрийн зарим ажил үйлчилгээг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, санхүүжилтийг ил тод, үр ашигтай зарцуулах, түүнд хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх

6.5.3.Хувийн хэвшлийн байгууллагуудын авлигын эсрэг сүлжээний үйл ажиллагааг дэмжих

**ДОЛОО. Хүрэх үр дүн.**

7.1. Төрийн байгууллагын авлигын эрсдлийг үнэлэх үнэлгээ дээшилсэн байх

7.2.Аймгийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээ ахисан байх

7.3. Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлж эхэлсэн байх

7.4.Хувийн хэвшил дэх авлигын эрсдэлийг бууруулж, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын хамтын ажиллагаа сайжирсан байх

7.5. Төрийн байгууллагын шударга байдлын үнэлгээ дээшилсэн байх

**НАЙМ. Санхүүжилт**

8.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажилд шаардагдах хөрөнгийг аймаг, сумын төсөвт тусган санхүүжүүлэх.

8.2. Гадаадын төсөл, хөтөлбөрөөс олгох тусламж, дэмжлэг.

**ЕС. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, тайлагнах /хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ/**

8.1.Иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагууд нь хөтөлбөрийн зорилт, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төлөвлөгөөний хүрээнд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажиллана.

8.2.Аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар нь авлигаас урьдчилан сэргийлэх “Иргэний хяналтын зөвлөл”-тэй хамтран хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг жил бүр төлөвлөн зохион байгуулна.

8.3.Төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж, байгууллагууд нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг байгууллагадаа зохион байгуулан, үр дүнг тооцон тайлагнана.

8.4.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан мэдээг сумдаас аймгийн Засаг даргын Тамгын газар авч нэгтгэн, аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тус тус тайлагнана.

8.5.Аймгийн хэмжээнд тайланг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нэгтгэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэн, санал дүгнэлтээ Авлигатай тэмцэх газарт хүргүүлнэ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 09 сарын 19 өдөр Дугаар 107 Сүхбаатар сум

**Компаний үүсгэн байгуулагчаар оролцох тухай**

Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх байгалийн баялгийг зөв зохистой ашиглах, хуваарилах, хөрөнгө оруулалт татах замаар орон нутгийн эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, орон нутгийг хөгжүүлэх санд хуримтлал үүсгэх, шинээр ажлын байр бий болгох зорилго бүхий орон нутгийн өмчийн оролцоотой хамтарсан компани байгуулах тухай аймгийн Засаг дарга Ш.Оргилын санал болон “Сэлэнгэ хаш эрдэнэ” ХХК-ий хүсэлтийг тус тус хэлэлцээд “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3.”з”, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 77 дугаар зүйлийн 77.2.4, 77.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

**Нэг.**Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын болон байгаль орчныг нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах үүрэг бүхий “Сэлэнгэ хаш баялаг” ХХК-ийг хамтран байгуулж, компанийн нийт хөрөнгийн 20 хувийг үнэ төлбөргүй зардал гаргахгүйгээр аймагт эзэмшүүлэх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай “Сэлэнгэ хаш эрдэнэ” ХХК-ий саналыг зөвшөөрсүгэй.

**Хоёр.** Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ хаш баялаг” хамтарсан компаний ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын болон байгаль орчныг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах Орхонтуул сумын нутагт орших 12388.95 га газрын талбайн солбицолыг нэгээс тавдугаар хавсралтаар, Баянгол Мандал сумын нутагт орших 27619 га газрын талбайн солбицолыг зургаа, долоодугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

**Гурав.** Аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д ДААЛГАХ нь:

1.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ хаш баялаг” хамтарсан компаний 20 хувийг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГазарт эзэмшүүлж, Компаний тухай болон Иргэний хуулийн дагуу хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллах;

2.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ хаш баялаг” хамтарсан компанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж, хуулийн этгээдийн гэрчилгээ авах шаардлагыг хангах зорилгоор “Аймаг хөгжүүлэх сан”-гаас 20.0 сая төгрөгийг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГазрын дансанд түр байршуулж, санд буцаан төвлөрүүлэх;

3.Шинээр байгуулагдах хамтарсан компанийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай Орхонтуул, Баянгол, Мандал сумдуудын нутаг дэвсгэр дэх нэр бүхий газруудад ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг давуу эрхтэйгээр эзэмшүүлэхэд шаардлагатай санал, хүсэлтийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудад уламжилж, шийдвэрлүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах;

4.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ хаш баялаг” ХХК-тай байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллах;

**Дөрөв.** Хамтарсан компани дахь Төлөөлөн удирдах зөвлөлд “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлөн ажиллах гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Гишүүд: - Ж.Сайнцог - Аймгийн Засаг даргын орлогч

- Э.Оюунболд - Аймгийн ИТХ-ын Нарийн бичгийн

дарга

Тав. Хамтарсан компаний дүрмийг хавсралтад дурдсан төслөөр батлуулж ажиллахыг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлөн ажиллах гишүүдэд даалгасугай.

Зургаа.Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын

19-ны өдрийн 107 дугаар тогтоолын хавсралт

**“СЭЛЭНГЭ ХАШ БАЯЛАГ” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ**

**ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛ**

**Ерөнхий зүйл**

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 120 дугаар тогтоолыг үндэслэн орон нутгийн оролцоотой хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийг (цаашид “Компани” гэх) 2017 оны 09-р сарын 19-ны өдөр үүсгэн байгуулж, Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж ба энэхүү дүрмээр компанийн үйл ажиллагааг зохицуулна.

**Нэгдүгээр зүйл**

*компанийн нэр, хаяг*

* 1. Компанийн албан ёсны нэр:
* Монголоор “СЭЛЭНГЭ ХАШ БАЯЛАГ” ХХК
* Латинаар “Selenge khash baylag” LLC
  1. Компанийн оршин байгаа газар:

Улсын нэр: Монгол Улс

Аймаг, нийслэлийн нэр: Сэлэнгэ аймаг

Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар хот

Баг, хороо, хорооллын нэр: 6-р баг,

Гудамж, өргөн чөлөө, тойрог, талбайн нэр: 2-р хэсэг

Хашаа, байшин, хаалганы дугаар: ......................, ................

Харилцах утасны дугаар: .......................

**Хоёрдугаар зүйл**

*компанийн эрх хэмжээ*

* 1. Компани нь Хувьцаа эзэмшигчдээс тусгайлан өмчилсөн эд хөрөнгөтэй, өөрийн үйл ажиллагаагаар эрх олж, үүрэг бий болгох, үйл ажиллагаанаасаа үүсэн гарах үүргийг эд хөрөнгөөрөө хариуцах, гадаад, дотоодын байгууллагатай гэрээ хэлэлцээр байгуулах, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрхтэй, шүүх, арбитрт өөрийн нэрийн өмнөөс оролцох эрхтэй, банкинд өөрийн нэр бүхий данстай, бие даасан тайлан баланстай, энэ дүрэмд заасан үйл ажиллагаа явуулах чиг үүрэгтэй, бусдаас ялгарах бэлгэдэл бүхий тэмдэгтэй, оноосон нэртэй Монгол Улсын хуулийн этгээд мөн.
  2. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хүлээсэн үүргийг хариуцахгүй бөгөөд хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн хүлээсэн үүрэгт хариуцлага хүлээхгүй болно.
  3. Компани нь хүлээсэн үүргийнхээ хувьд эд хөрөнгийн хариуцлагыг эзэмшиж байгаа бүхий л эд хөрөнгийнхөө хэмжээнд хариуцна.
  4. Компани нь бүхий л үйл ажиллагаандаа зөвхөн “Компани” гэдэг нэрийг хэрэглэнэ.
  5. Компани нь талуудын байгаа улсад болон бусад газар, улсад өөрийн салбар болон төлөөлөгчийн газруудыг байгуулж болно.
  6. Компани нь өөрийн тамга, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудастай байна. Түүний хэв маяг, загварыг төлөөлөн удирдах зөвлөл зөвшөөрсөн байна.
  7. Компани нь Монгол Улсын аль нэг банкинд төгрөгийн болон валютын данс нээх эрхтэй.

**Гуравдугаар зүйл**

*компанийн хувьЦАА ЭЗЭМШИГЧИД*

* 1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчийн талаар мэдээлэл:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Хувьцаа эзэмшигчийн нэр | Улсын бүртгэлийн дугаар,  Регистрийн дугаар | Хувьцаа эзэмшигчийн албан ёсны хаяг | И-мэйл хаяг, утас, факсын дугаар |
|  | “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ  (Цаашид “А” тал гэх) | 000129688  8246696 | Монгол Улс, Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, Цагаан-эрэг 2-р баг, 1-р хэсэг, | 88886068 |
|  | “Сэлэнгэ хаш эрдэнэ” ХХК  (Цаашид “Б” тал гэх) | 3753948 | Монгол Улс, Сүхбаатар сум, 6-р баг, 2 хэсэг 1 байр, 15 тоот |  |

**Дөрөвдүгээр зүйл**

*компанийн зорилго, эрхлэх үйл ажиллагаа*

* 1. Компанийн үйл ажиллагааны зорилго:

Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын доорх баялгийг зөв зохистой ашиглах, ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжийн гадаад, дотоод харилцаа, борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах замаар орон нутгийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлж орон нутгийг хөгжүүлэх санд хуримтлал үүсгэх, шинээр ажлын байр бий болгож ядуурлыг бууруулах зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ........ тоот тогтоолын хүрээнд энэхүү хамтарсан компанийг байгуулсан болно.

* 1. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагаа:
* Гадаад худалдаа;
* Уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа;

Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагаас авсан зөвшөөрлийн үндсэн дээр дараах чиглэлээр явуулна.

* Уул уурхайн ашигт малтмалын хайгуул,
* Уул уурхайн ашигт малтмалын ашиглалт,
* Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул,
* Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт
* Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа
  1. Компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа: Хугацаагүй

**Тавдугаар зүйл**

*ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ болон хувьцаа эзэмших харьцаа*

* 1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь нийт 100,000,000 (нэг зуун сая) төгрөг байх бөгөөд нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 100,000 ширхэг энгийн хувьцаанд хуваагдана.
  2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан харьцаагаар эзэмшинэ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хувьцаа эзэмшигчдийн нэр | Гаргасан хувьцаа | | | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь |
| Тоо  ширхэг | Нэрлэсэн үнэ /төгрөгөөр/ | |
| Нэг бүрийн | Бүгд |
| 1. | “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ | 20 000 | 1,000 | 20,000,000 | 20% |
| 2. | “Сэлэнгэ хаш эрдэнэ” ХХК | 80 000 | 1,000 | 80,000,000 | 80% |

* 1. Компанийн хувьцаа нь компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн санал өгөх, ногдол ашиг авах, компанийг татан буулгасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос хувь хүртэх зэрэг хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг гэрчилнэ.
  2. Аль нэг хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн хувьцааг бүгдийг эсхүл хэсгийг нь гуравдагч этгээдэд худалдах буюу өөр журмаар шилжүүлэх саналтай бол энэ тухай нөгөө хувьцаа эзэмшигчид урьдчилан бичгээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдэлд шилжүүлэх хаяг, үнэлгээ, шилжүүлэх нөхцөл, хугацаа болон бусад үзүүлэлтийг тодорхойлсон байна. Нөгөө хувьцаа эзэмшигч нь гуравдагч этгээдээс дутуугүй нөхцөлөөр тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрх эдлэх бөгөөд мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрөө худалдан авах эсэхээ мэдэгдэнэ. Энэ хугацаанд хариу өгөөгүй бол мэдэгдэлд дурдсан нөхцлөөр шилжүүлэх (худалдах)-ийг зөвшөөрсөн гэж үзнэ.
  3. Хувьцааг гуравдагч этгээдэд шилжүүлсэн бол ийнхүү шилжүүлсэн этгээд нь тогтоосон журмын дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан компанийн дүрэмд гарын үсэг зурснаар компанийн бүрэн эрхт гишүүн болж, хувьцаагаа шилжүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргийг хүлээн авсанд тооцогдоно.
  4. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахаас өмнө компанийн үйл ажиллагааг явуулахад хувьцаа эзэмшигчдээс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр санхүүжүүлсэн хөрөнгийг тэргүүн ээлжинд нөхөн төлнө. Түүний дараа үлдсэн хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээнд заасан журмын дагуу ногдол ашиг болгон хуваарилна.
  5. Ногдол ашиг хуваарилах хэмжээ, журмыг санхүүгийн жилийн үр дүнг үндэслэн компанийн эрх барих дээд байгууллагын шийдвэрээр тогтооно. Ногдол ашгийг Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хуваарилна.
  6. Хувьцаа эзэмшигчид харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигч нь компанийн үйл ажиллагаанд нэмж хөрөнгө оруулах байдлаар өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны хувь хэмжээнд өөрчлөлт оруулж болно.

**Зургадугаар зүйл**

*компанийн эрх барих дээд байгууллага*

* 1. Компанийн удирдах дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна.
  2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
     1. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;
     2. Компанийг нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;
     3. Компанийн өрийг хувьцаагаар солих;
     4. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
     5. Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
     6. Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;
     7. Компанийн эзэмшлийн тусгай зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлэх,
     8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;
     9. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
     10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох
     11. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.
     12. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрмээр тогтоосон бусад асуудал.
  3. Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсоноор тухайн хурал хүчин төгөлдөр болно.
  4. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохоос бусад асуудлаар гаргах шийдвэр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар хүчин төгөлдөр болно.

**Долоодугаар зүйл**

*компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл*

* 1. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг байгуулж болно.
  2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь “А” талын томилсон 2 гишүүн, “Б” талын томилсон 3 гишүүн, нийт 5 гишүүнтэй байна.
  3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 1 /нэг/ жил байна.
  4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар сонгож 1 жилийн хугацаатай томилно.
  5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 3-аас дээш гишүүн хуралд ирсэн тохиолдолд хурлыг хүчинтэй гэж үзнэ.
  6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцож байгаа гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
  7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар асуудал шийдвэрлэхэд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр саналын нэг эрхтэй байна.
  8. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
     1. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоож, компанийн бизнес төлөвлөгөөг батлах.
     2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах.
     3. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, өөрчлөх болон түүний бүрэн эрхийг тогтоох.
     4. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг томилж, түүнтэй гэрээ байгуулах;
     5. Компанийн ерөнхий нягтлан бодогчийг томилж, түүнтэй гэрээ байгуулах;
     6. Ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох;
     7. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах эсхүл татан буулгах;
     8. Гэрээний үлгэрчилсэн загварыг батлах;
     9. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрмээр тогтоосон бусад бүрэн эрх.
  9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг улиралд нэгээс доошгүй удаа хийх ба төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн аль нэгний болон гүйцэтгэх удирдлагын санаачилгаар ээлжит бус хурлыг хэзээ ч зарлан хуралдуулж болно.
  10. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагааныхаа журмыг баталж, мөрдөнө.
  11. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор төлөөлөн удирдах зөвлөл томилно.
  12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлд заасны дагуу компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байна.

**Наймдугаар зүйл**

*Гүйцэтгэх удирдлага*

1. Компанийн гүйцэтгэх захирал нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх захирлын хооронд байгуулсан гэрээгээр олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд удирдан явуулна.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Компанийн гүйцэтгэх захирлыг сонгож, томилж, чөлөөлөх бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр түүний бүрэн эрхийг тодорхойлно.
3. Энэхүү дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлд заасан гэрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурах бөгөөд гэрээгээр компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан явуулах гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, гүйцэтгэх захирлын үүрэг хариуцлагын хэмжээ, тэрхүү хариуцлагаас чөлөөлөгдөх нөхцөл байдал, цалин, урамшуулал зэргийг тогтооно.
4. Гүйцэтгэх захирал нь энэхүү дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлд заасан гэрээний нөхцөл болон дүрмийн дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон аливаа нэмэлт хэмжээ, хязгаарын дотор энэхүү дүрмээр олгосон эрх хэмжээний хүрээнд гэрээ, хэлцэл байгуулах зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж болно.
5. Гүйцэтгэх захирал нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр Компанид хөрөнгө оруулалт татах, гаргахтай холбоотой аливаа гэрээ, үүрэг хүлээлгэсэн аливаа хэлцэл байгуулж болохгүй. Түүнчлэн гүйцэтгэх захирал нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр Компанийг ямар нэгэн байдлаар төлөөлөн дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлд заасан гэрээнд тогтоосон хязгаараас хэтэрсэн үнийн дүнтэй ажилтай /эсвэл холбогдох бусад ажиллагаа/ холбогдуулан Компанид үүрэг болгосон гэрээ, хэлцэл байгуулж болохгүй.
6. Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс зогсоож, хязгаарлаж эсвэл өөр бусад байдлаар хязгаарлаж болно. /Хэрэв байхгүй бол энэхүү дүрмийн дагуу хуралдсан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар/
7. Гүйцэтгэх захирал нь Компани эсвэл түүний хамаарал бүхий этгээдүүдийн талаар нууц мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг бусдад задруулахгүй байж, тэрхүү мэдээллийг хувийн ашиг сонирхолд ашиглаж болохгүй.
8. Компанийн гүйцэтгэх захирал Компанийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлд заасан үйлдэл гаргасны улмаас Компани болон хувьцаа эзэмшигчдэд учруулсан мөнгөн хохирлыг хариуцан арилгана.

**Есдүгээр зүйл**

*Ажиллах хүч*

* 1. Компани нь үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн иргэдийг тэргүүн ээлжинд ажилд авах ба компанийн удирдах шат болон нарийн мэргэжлээр ажиллах гадаад ажиллагчдын тоо болон түүний Монгол Улсад ажиллах хугацаа, шалтгаан зэргийг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран шийдвэрлэнэ.
  2. Компани нь ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээ болон хамтын гэрээ байгуулах, хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэх, цалин, шагнал урамшуулал, тэтгэмж тусламж олгох, хөдөлмөр хамгаалал, бусад хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.
  3. Ажилчдын нийгмийн даатгал, бүх төрлийн зардлын төлбөр, татвар зэрэг асуудлыг хамтарсан компани Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
  4. Хөдөлмөрийн гэрээний албан ёсны загварыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулна.
  5. Компанийн дотоод журам, тогтолцоо нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг үндэслэн тогтоогдох ба зөвлөлийн хуралд санал оруулж батлуулна.

**АРАВДУГААР ЗҮЙЛ.**

*КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ*

* 1. Компанийн хувьцаа эзэмшигч Компанийн тухай хуулийн 94.1 дэх хэсэгт зааснаар гэрээний үндсэн дээр аудитын байгууллагыг томилон ажиллуулж болно.
  2. Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудитын байгууллагын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна.
  3. Компанийн жилийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулахын тулд хийсэн аудитын байгууллагын шалгалт нь ээлжит байна.
  4. Аудитын байгууллагын шалгалтын хөлсийг Компанийн тухай хуулийн 94.8 дахь хэсэгт заасны дагуу компани хариуцан төлнө.
  5. Компани нь санхүүгийн тайлангаа эрх бүхий этгээдэд танилцуулна.

**аРВАННЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ**

*Компанийн санхүү, татвар ба хяналт*

* 1. Компанийн санхүүгийн жил нь 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн (эхний жилийн хувьд байгуулсан өдрөөс) 12 дугаар сарын 31-нд (сүүлийн жилийн хувьд дүрмийн заалт ёсоор татан буулгасан өдөр) дуусна.
  2. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу орлогын болон бусад татвар, хураамж, төлбөр төлнө.
  3. Компани нягтлан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын дагуу тухайн улирал, жилийн санхүүгийн тайланг гаргана. Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг захирал, нягтлан бодогч нар хариуцна.
  4. Компани Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу орлогоосоо улсын төсөвт татвар төлсний дараа өөрийн эдийн засгийн байдлыг харгалзан, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрсөн тоо хэмжээгээр нөөцийн болон бусад сангуудыг байгуулна.
  5. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлыг тооцно.
  6. Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамжийг хууль тогтоомжид заасан хувь хэмжээгээр төлнө.
  7. Компанийн бүртгэл тооцооны нэгжийг төгрөгөөр илэрхийлнэ.
  8. Компани алдагдалтай ажилласан тохиолдолд алдагдлаа нөхөхөөс өмнө ашиг хуваарилахгүй.

**АрванХОЁРДУГААР зүйл**

*компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах*

* 1. Компанийг хуваах, тусгаарлах болон өөр хуулийн этгээдэд нэгтгэх, нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулж болно. Түүнчлэн эрх зүйн өөр хэлбэрийн хуулийн этгээд болгон өөрчилж болно. Компанийн эрх, үүрэг нь өөрчлөн байгуулсны дүнд бий болсон хуулийн этгээдэд шилжинэ.
  2. Компанийг хуульд заасан үндэслэлээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгаж болно.
  3. Татан буулгах тухай шийдвэр гаргасан байгууллага (зөвлөл буюу шүүх)-аас томилсон татан буулгах комисс ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ.
  4. Татан буулгах комисс томилогдсоноор компанийн гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжинэ.
  5. Татан буулгах комисс үүргээ гүйцэтгэх үедээ өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас компанид хохирол учруулсан бол уг хохирлыг Монгол Улсын Иргэний хуульд заасан журмын дагуу хариуцна.
  6. Татан буулгах комисс, компани, хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд үүссэн маргааныг шүүх хянан шийдвэрлэнэ.
  7. Харилцагчид нь компани татан буугдаж байгааг нийтэд мэдээлснээс хойш 6 сарын дотор төлбөр, тооцоогоо хийгээгүй бол нэхэмжлэл хангуулах эрхээ алдана.
  8. Компанийг өөр компанитай нэгтгэж шинээр компани байгуулах, эсхүл өөр компанийг өөртөө нийлүүлж буюу өөрөө өөр компанид нийлэх, түүнчлэн компанийг бие даасан хэд хэдэн компани болгон хуваах буюу компаниас өөр компани шинээр тусгаарлах аргаар өөрчлөн байгуулж болно.
  9. Компани нь өөртөө өөр компанийг нийлүүлсэн, өөрөөсөө шинээр компани тусгаарлан гаргасан тохиолдолд тус компани хуулийн этгээдийн бүрэн эрхээ хадгалж үлдэнэ.
  10. Улсын бүртгэлийн газар компанийг улсын бүртгэлээс хассанаар татан буугдсанд тооцно.

**АрванГУРАВДУГААР зүйл**

*Бусад зүйл*

* 1. Энэхүү дүрэмд заагаагүй аливаа асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомж, Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээнд зааснаар зохицуулна.
  2. Энэхүү дүрмийн заалт хууль тогтоомжийн заалттай зөрчилдвөл хууль тогтоомжийн заалтыг, хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний заалттай зөрчилдвөл тус гэрээний заалтыг тус тус баримтална.
  3. Энэхүү дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг энэ талаархи хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр гарснаас хойш 10 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ. Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт нь энэхүү дүрмийн салшгүй хэсэг байна.
  4. Энэхүү дүрмийг Монгол хэлээр 4 (дөрөв) эх хувь үйлдэж баталгаажуулав.
  5. Энэхүү дүрэм нь холбогдох журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгэгдснээр хүчин төгөлдөр болно.

**“СЭЛЭНГЭ ХАШ БАЯЛАГ” орон нутгийн өмчийн оролцоотой ХХК-ийг**

**үүсгэн байгуулагч:**

**“Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” “Сэлэнгэ хаш эрдэнэ ” ХХК-ийн**

**ОНӨААТҮГ-ын захирал**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

............................. ...............................

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 09 сарын 19 өдөр Дугаар 108 Сүхбаатар сум

**Компаний үүсгэн байгуулагчаар оролцох тухай**

Аймгийн нутаг дэвсгэр дэх байгалийн баялгийг зөв зохистой ашиглах, хуваарилах, хөрөнгө оруулалт татах замаар орон нутгийн эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах, орон нутгийг хөгжүүлэх санд хуримтлал үүсгэх, шинээр ажлын байр бий болгох зорилго бүхий орон нутгийн өмчийн оролцоотой хамтарсан компани байгуулах тухай аймгийн Засаг дарга Ш.Оргилын санал болон “Хөх бүрдний эх” ХХК-ий хүсэлтийг тус тус хэлэлцээд “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль”-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3.”з”, 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 77 дугаар зүйлийн 77.2.4, 77.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

**Нэг**.Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын болон байгаль орчныг нөхөн сэргээх чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах үүрэг бүхий “Сэлэнгэ ресурс” ХХК-ийг хамтран байгуулж, компанийн нийт хөрөнгийн 20 хувийг үнэ төлбөргүй зардал гаргахгүйгээр аймагт эзэмшүүлэх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулах тухай “Хөх бүрдний эх” ХХК-ий саналыг зөвшөөрсүгэй.

**Хоёр.** Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ ресурс” хамтарсан компаний ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын болон байгаль орчныг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах Баянгол сумын нутагт орших 3924,54 га бүхий Чулуут нэртэй талбай, Баянгол сумын нутагт орших 733,85 га бүхий Үүрэг нэртэй талбайн солбицолыг нэгээс хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

**Гурав**. Аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д ДААЛГАХ нь:

1.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ ресурс” хамтарсан компаний 20 хувийг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГазарт эзэмшүүлж, Компаний тухай болон Иргэний хуулийн дагуу хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллах;

2.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ ресурс” хамтарсан компанийг улсын бүртгэлд бүртгүүлж, хуулийн этгээдийн гэрчилгээ авах шаардлагыг хангах зорилгоор “Аймаг хөгжүүлэх сан”-гаас 20.0 сая төгрөгийг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГазрын дансанд түр байршуулж, санд буцаан төвлөрүүлэх;

3.Шинээр байгуулагдах хамтарсан компанийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд шаардлагатай Баянгол сумын нутаг дэвсгэр дэх нэр бүхий газруудад ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг давуу эрхтэйгээр эзэмшүүлэхэд шаардлагатай санал, хүсэлтийг холбогдох төрийн захиргааны байгууллагуудад уламжилж, шийдвэрлүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах;

4.Шинээр байгуулагдах “Сэлэнгэ ресурс” ХХК-тай байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулж ажиллах;

**Дөрөв**. Хамтарсан компани дахь Төлөөлөн удирдах зөвлөлд “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлөн ажиллах гишүүдийг дараах бүрэлдэхүүнтэй томилсугай.

Гишүүд: - Ж.Сайнцог - Аймгийн Засаг даргын орлогч

- П.Эрдэнэсайхан - Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын

дарга

**Тав.** Хамтарсан компаний дүрмийг хавсралтад дурдсан төслөөр батлуулж ажиллахыг “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ-ыг төлөөлөн ажиллах гишүүдэд даалгасугай.

**Зургаа**.Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын

19-ны өдрийн 108 дугаар тогтоолын хавсралт

**“СЭЛЭНГЭ РЕСУРС” ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ**

**ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИЙН ДҮРМИЙН ТӨСӨЛ**

**Ерөнхий зүйл**

Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 121 дүгээр тогтоолыг үндэслэн орон нутгийн оролцоотой хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийг (цаашид “Компани” гэх) 2017 оны 09-р сарын 19-ны өдөр үүсгэн байгуулж, Монгол Улсын Иргэний хууль, Компанийн тухай хууль, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж ба энэхүү дүрмээр компанийн үйл ажиллагааг зохицуулна.

**Нэгдүгээр зүйл**

*компанийн нэр, хаяг*

* 1. Компанийн албан ёсны нэр:
* Монголоор “СЭЛЭНГЭ РЕСУРС” ХХК
* Латинаар “Selenge Resurs” LLC
  1. Компанийн оршин байгаа газар:

Улсын нэр: Монгол Улс

Аймаг, нийслэлийн нэр: Сэлэнгэ аймаг

Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар хот

Баг, хороо, хорооллын нэр: 2-р баг,

Гудамж, өргөн чөлөө, тойрог, талбайн нэр: 2-р хэсэг

Хашаа, байшин, хаалганы дугаар: ......................, ................

Харилцах утасны дугаар: .......................

**Хоёрдугаар зүйл**

*компанийн эрх хэмжээ*

* 1. Компани нь Хувьцаа эзэмшигчдээс тусгайлан өмчилсөн эд хөрөнгөтэй, өөрийн үйл ажиллагаагаар эрх олж, үүрэг бий болгох, үйл ажиллагаанаасаа үүсэн гарах үүргийг эд хөрөнгөөрөө хариуцах, гадаад, дотоодын байгууллагатай гэрээ хэлэлцээр байгуулах, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрхтэй, шүүх, арбитрт өөрийн нэрийн өмнөөс оролцох эрхтэй, банкинд өөрийн нэр бүхий данстай, бие даасан тайлан баланстай, энэ дүрэмд заасан үйл ажиллагаа явуулах чиг үүрэгтэй, бусдаас ялгарах бэлгэдэл бүхий тэмдэгтэй, оноосон нэртэй Монгол Улсын хуулийн этгээд мөн.
  2. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хүлээсэн үүргийг хариуцахгүй бөгөөд хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн хүлээсэн үүрэгт хариуцлага хүлээхгүй болно.
  3. Компани нь хүлээсэн үүргийнхээ хувьд эд хөрөнгийн хариуцлагыг эзэмшиж байгаа бүхий л эд хөрөнгийнхөө хэмжээнд хариуцна.
  4. Компани нь бүхий л үйл ажиллагаандаа зөвхөн “Компани” гэдэг нэрийг хэрэглэнэ.
  5. Компани нь талуудын байгаа улсад болон бусад газар, улсад өөрийн салбар болон төлөөлөгчийн газруудыг байгуулж болно.
  6. Компани нь өөрийн тамга, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудастай байна. Түүний хэв маяг, загварыг төлөөлөн удирдах зөвлөл зөвшөөрсөн байна.
  7. Компани нь Монгол Улсын аль нэг банкинд төгрөгийн болон валютын данс нээх эрхтэй.

**Гуравдугаар зүйл**

*компанийн хувьЦАА ЭЗЭМШИГЧИД*

* 1. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчийн талаар мэдээлэл:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Хувьцаа эзэмшигчийн нэр | Улсын бүртгэлийн дугаар,  Регистрийн дугаар | Хувьцаа эзэмшигчийн албан ёсны хаяг | И-мэйл хаяг, утас, факсын дугаар |
|  | “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ  (Цаашид “А” тал гэх) | 000129688  8246696 | Монгол Улс, Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, Цагаан-эрэг 2-р баг, 1-р хэсэг, | 88886068 |
|  | “Хөх бүрдний эх” ХХК  (Цаашид “Б” тал гэх) | 2605694 | Монгол Улс, Сүхбаатар сум, 2-р баг, 2 хэсэг 1 байр, 15 тоот | 70003785 |

**Дөрөвдүгээр зүйл**

*компанийн зорилго, эрхлэх үйл ажиллагаа*

* 1. Компанийн үйл ажиллагааны зорилго:

Сэлэнгэ аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газрын доорх баялгийг зөв зохистой ашиглах, ашигт малтмалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуй нэгжийн гадаад, дотоод харилцаа, борлуулалтанд дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулалт татах замаар орон нутгийн эдийн засгийн чадавхийг дээшлүүлж орон нутгийг хөгжүүлэх санд хуримтлал үүсгэх, шинээр ажлын байр бий болгож ядуурлыг бууруулах зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн ........ тоот тогтоолын хүрээнд энэхүү хамтарсан компанийг байгуулсан болно.

* 1. Компанийн эрхлэх үйл ажиллагаа:
* Гадаад худалдаа;
* Уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр сургалт, сурталчилгаа;

Компани нь тусгай зөвшөөрөл шаардагдах үйл ажиллагааг хуульд заасны дагуу холбогдох эрх бүхий байгууллагаас авсан зөвшөөрлийн үндсэн дээр дараах чиглэлээр явуулна.

* Уул уурхайн ашигт малтмалын хайгуул,
* Уул уурхайн ашигт малтмалын ашиглалт,
* Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул,
* Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалт
* Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа
  1. Компанийн үйл ажиллагаа эрхлэх хугацаа: Хугацаагүй

**Тавдугаар зүйл**

*ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ болон хувьцаа эзэмших харьцаа*

* 1. Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгө нь нийт 100,000,000 (нэг зуун сая) төгрөг байх бөгөөд нэг бүр нь 1,000 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий нийт 100,000 ширхэг энгийн хувьцаанд хуваагдана.
  2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан харьцаагаар эзэмшинэ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Хувьцаа эзэмшигчдийн нэр | Гаргасан хувьцаа | | | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд эзлэх хувь |
| Тоо  ширхэг | Нэрлэсэн үнэ /төгрөгөөр/ | |
| Нэг бүрийн | Бүгд |
| 1. | “Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” ОНӨААТҮГ | 20 000 | 1,000 | 20,000,000 | 20% |
| 2. | “Хөх бүрдний эх” ХХК | 80 000 | 1,000 | 80,000,000 | 80% |

* 1. Компанийн хувьцаа нь компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн санал өгөх, ногдол ашиг авах, компанийг татан буулгасны дараа үлдсэн эд хөрөнгийг худалдсанаас олсон орлогоос хувь хүртэх зэрэг хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг гэрчилнэ.
  2. Аль нэг хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн эзэмшлийн хувьцааг бүгдийг эсхүл хэсгийг нь гуравдагч этгээдэд худалдах буюу өөр журмаар шилжүүлэх саналтай бол энэ тухай нөгөө хувьцаа эзэмшигчид урьдчилан бичгээр мэдэгдэнэ. Мэдэгдэлд шилжүүлэх хаяг, үнэлгээ, шилжүүлэх нөхцөл, хугацаа болон бусад үзүүлэлтийг тодорхойлсон байна. Нөгөө хувьцаа эзэмшигч нь гуравдагч этгээдээс дутуугүй нөхцөлөөр тэргүүн ээлжинд худалдан авах давуу эрх эдлэх бөгөөд мэдэгдэл хүлээн авснаас хойш мэдэгдэлд заасан хугацаанд өөрөө худалдан авах эсэхээ мэдэгдэнэ. Энэ хугацаанд хариу өгөөгүй бол мэдэгдэлд дурдсан нөхцлөөр шилжүүлэх (худалдах)-ийг зөвшөөрсөн гэж үзнэ.
  3. Хувьцааг гуравдагч этгээдэд шилжүүлсэн бол ийнхүү шилжүүлсэн этгээд нь тогтоосон журмын дагуу нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан компанийн дүрэмд гарын үсэг зурснаар компанийн бүрэн эрхт гишүүн болж, хувьцаагаа шилжүүлсэн хувьцаа эзэмшигчийн эрх, үүргийг хүлээн авсанд тооцогдоно.
  4. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилахаас өмнө компанийн үйл ажиллагааг явуулахад хувьцаа эзэмшигчдээс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр санхүүжүүлсэн хөрөнгийг тэргүүн ээлжинд нөхөн төлнө. Түүний дараа үлдсэн хэсгийг хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээнд заасан журмын дагуу ногдол ашиг болгон хуваарилна.
  5. Ногдол ашиг хуваарилах хэмжээ, журмыг санхүүгийн жилийн үр дүнг үндэслэн компанийн эрх барих дээд байгууллагын шийдвэрээр тогтооно. Ногдол ашгийг Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу хуваарилна.
  6. Хувьцаа эзэмшигчид харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр хувьцаа эзэмшигч нь компанийн үйл ажиллагаанд нэмж хөрөнгө оруулах байдлаар өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны хувь хэмжээнд өөрчлөлт оруулж болно.

**Зургадугаар зүйл**

*компанийн эрх барих дээд байгууллага*

* 1. Компанийн удирдах дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал байна.
  2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:
     1. Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн найруулгыг батлах;
     2. Компанийг нийлэх, нэгдэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн байгуулах;
     3. Компанийн өрийг хувьцаагаар солих;
     4. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;
     5. Компанийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;
     6. Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;
     7. Компанийн эзэмшлийн тусгай зөвшөөрлийг бусдад шилжүүлэх,
     8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгох;
     9. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах,
     10. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох
     11. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал.
     12. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрмээр тогтоосон бусад асуудал.
  3. Компанийн саналын эрх бүхий хувьцааны 50-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчид хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцсоноор тухайн хурал хүчин төгөлдөр болно.
  4. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохоос бусад асуудлаар гаргах шийдвэр хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд саналын эрхтэй оролцож байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар хүчин төгөлдөр болно.

**Долоодугаар зүйл**

*компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл*

* 1. Компани нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийг байгуулж болно.
  2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь “А” талын томилсон 2 гишүүн, “Б” талын томилсон 3 гишүүн, нийт 5 гишүүнтэй байна.
  3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 1 /нэг/ жил байна.
  4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар сонгож 1 жилийн хугацаатай томилно.
  5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 3-аас дээш гишүүн хуралд ирсэн тохиолдолд хурлыг хүчинтэй гэж үзнэ.
  6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралд оролцож байгаа гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно.
  7. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар асуудал шийдвэрлэхэд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүр саналын нэг эрхтэй байна.
  8. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ.
     1. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоож, компанийн бизнес төлөвлөгөөг батлах.
     2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах.
     3. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, өөрчлөх болон түүний бүрэн эрхийг тогтоох.
     4. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг томилж, түүнтэй гэрээ байгуулах;
     5. Компанийн ерөнхий нягтлан бодогчийг томилж, түүнтэй гэрээ байгуулах;
     6. Ногдол ашгийн хэмжээ болон түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох;
     7. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах эсхүл татан буулгах;
     8. Гэрээний үлгэрчилсэн загварыг батлах;
     9. Компанийн тухай хууль, компанийн дүрмээр тогтоосон бусад бүрэн эрх.
  9. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлыг улиралд нэгээс доошгүй удаа хийх ба төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн аль нэгний болон гүйцэтгэх удирдлагын санаачилгаар ээлжит бус хурлыг хэзээ ч зарлан хуралдуулж болно.
  10. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагааныхаа журмыг баталж, мөрдөнө.
  11. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргын санал болгосноор төлөөлөн удирдах зөвлөл томилно.
  12. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь Компанийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлд заасны дагуу компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байна.

**Наймдугаар зүйл**

*Гүйцэтгэх удирдлага*

1. Компанийн гүйцэтгэх захирал нь компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх захирлын хооронд байгуулсан гэрээгээр олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд удирдан явуулна.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Компанийн гүйцэтгэх захирлыг сонгож, томилж, чөлөөлөх бөгөөд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр түүний бүрэн эрхийг тодорхойлно.
3. Энэхүү дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлд заасан гэрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурах бөгөөд гэрээгээр компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан явуулах гүйцэтгэх захирлын эрх, үүрэг, гүйцэтгэх захирлын үүрэг хариуцлагын хэмжээ, тэрхүү хариуцлагаас чөлөөлөгдөх нөхцөл байдал, цалин, урамшуулал зэргийг тогтооно.
4. Гүйцэтгэх захирал нь энэхүү дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлд заасан гэрээний нөхцөл болон дүрмийн дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоосон аливаа нэмэлт хэмжээ, хязгаарын дотор энэхүү дүрмээр олгосон эрх хэмжээний хүрээнд гэрээ, хэлцэл байгуулах зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж болно.
5. Гүйцэтгэх захирал нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр Компанид хөрөнгө оруулалт татах, гаргахтай холбоотой аливаа гэрээ, үүрэг хүлээлгэсэн аливаа хэлцэл байгуулж болохгүй. Түүнчлэн гүйцэтгэх захирал нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн урьдчилсан зөвшөөрөлгүйгээр Компанийг ямар нэгэн байдлаар төлөөлөн дүрмийн 8.1 дүгээр зүйлд заасан гэрээнд тогтоосон хязгаараас хэтэрсэн үнийн дүнтэй ажилтай /эсвэл холбогдох бусад ажиллагаа/ холбогдуулан Компанид үүрэг болгосон гэрээ, хэлцэл байгуулж болохгүй.
6. Гүйцэтгэх захирлын бүрэн эрхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс зогсоож, хязгаарлаж эсвэл өөр бусад байдлаар хязгаарлаж болно. /Хэрэв байхгүй бол энэхүү дүрмийн дагуу хуралдсан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар/
7. Гүйцэтгэх захирал нь Компани эсвэл түүний хамаарал бүхий этгээдүүдийн талаар нууц мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг бусдад задруулахгүй байж, тэрхүү мэдээллийг хувийн ашиг сонирхолд ашиглаж болохгүй.
8. Компанийн гүйцэтгэх захирал Компанийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлд заасан үйлдэл гаргасны улмаас Компани болон хувьцаа эзэмшигчдэд учруулсан мөнгөн хохирлыг хариуцан арилгана.

**Есдүгээр зүйл**

*Ажиллах хүч*

* 1. Компани нь үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн иргэдийг тэргүүн ээлжинд ажилд авах ба компанийн удирдах шат болон нарийн мэргэжлээр ажиллах гадаад ажиллагчдын тоо болон түүний Монгол Улсад ажиллах хугацаа, шалтгаан зэргийг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран шийдвэрлэнэ.
  2. Компани нь ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээ болон хамтын гэрээ байгуулах, хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэх, цалин, шагнал урамшуулал, тэтгэмж тусламж олгох, хөдөлмөр хамгаалал, бусад хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулна.
  3. Ажилчдын нийгмийн даатгал, бүх төрлийн зардлын төлбөр, татвар зэрэг асуудлыг хамтарсан компани Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.
  4. Хөдөлмөрийн гэрээний албан ёсны загварыг төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулна.
  5. Компанийн дотоод журам, тогтолцоо нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийг үндэслэн тогтоогдох ба зөвлөлийн хуралд санал оруулж батлуулна.

**АРАВДУГААР ЗҮЙЛ.**

*КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ*

* 1. Компанийн хувьцаа эзэмшигч Компанийн тухай хуулийн 94.1 дэх хэсэгт зааснаар гэрээний үндсэн дээр аудитын байгууллагыг томилон ажиллуулж болно.
  2. Компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд хийх аудитын байгууллагын шалгалт нь ээлжит ба ээлжит бус байна.
  3. Компанийн жилийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулахын тулд хийсэн аудитын байгууллагын шалгалт нь ээлжит байна.
  4. Аудитын байгууллагын шалгалтын хөлсийг Компанийн тухай хуулийн 94.8 дахь хэсэгт заасны дагуу компани хариуцан төлнө.
  5. Компани нь санхүүгийн тайлангаа эрх бүхий этгээдэд танилцуулна.

**аРВАННЭГДҮГЭЭР ЗҮЙЛ**

*Компанийн санхүү, татвар ба хяналт*

* 1. Компанийн санхүүгийн жил нь 1 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн (эхний жилийн хувьд байгуулсан өдрөөс) 12 дугаар сарын 31-нд (сүүлийн жилийн хувьд дүрмийн заалт ёсоор татан буулгасан өдөр) дуусна.
  2. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу орлогын болон бусад татвар, хураамж, төлбөр төлнө.
  3. Компани нягтлан бодох бүртгэлийн хуульд заасан журмын дагуу тухайн улирал, жилийн санхүүгийн тайланг гаргана. Санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг захирал, нягтлан бодогч нар хариуцна.
  4. Компани Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу орлогоосоо улсын төсөвт татвар төлсний дараа өөрийн эдийн засгийн байдлыг харгалзан, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрсөн тоо хэмжээгээр нөөцийн болон бусад сангуудыг байгуулна.
  5. Компани нь Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл хорогдлыг тооцно.
  6. Компани нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагчдын эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэл, хураамжийг хууль тогтоомжид заасан хувь хэмжээгээр төлнө.
  7. Компанийн бүртгэл тооцооны нэгжийг төгрөгөөр илэрхийлнэ.
  8. Компани алдагдалтай ажилласан тохиолдолд алдагдлаа нөхөхөөс өмнө ашиг хуваарилахгүй.

**АрванХОЁРДУГААР зүйл**

*компанийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах*

* 1. Компанийг хуваах, тусгаарлах болон өөр хуулийн этгээдэд нэгтгэх, нийлүүлэх замаар өөрчлөн байгуулж болно. Түүнчлэн эрх зүйн өөр хэлбэрийн хуулийн этгээд болгон өөрчилж болно. Компанийн эрх, үүрэг нь өөрчлөн байгуулсны дүнд бий болсон хуулийн этгээдэд шилжинэ.
  2. Компанийг хуульд заасан үндэслэлээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр татан буулгаж болно.
  3. Татан буулгах тухай шийдвэр гаргасан байгууллага (зөвлөл буюу шүүх)-аас томилсон татан буулгах комисс ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ.
  4. Татан буулгах комисс томилогдсоноор компанийн гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх дуусгавар болж, татан буулгах комисст шилжинэ.
  5. Татан буулгах комисс үүргээ гүйцэтгэх үедээ өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас компанид хохирол учруулсан бол уг хохирлыг Монгол Улсын Иргэний хуульд заасан журмын дагуу хариуцна.
  6. Татан буулгах комисс, компани, хувьцаа эзэмшигчдийн хооронд үүссэн маргааныг шүүх хянан шийдвэрлэнэ.
  7. Харилцагчид нь компани татан буугдаж байгааг нийтэд мэдээлснээс хойш 6 сарын дотор төлбөр, тооцоогоо хийгээгүй бол нэхэмжлэл хангуулах эрхээ алдана.
  8. Компанийг өөр компанитай нэгтгэж шинээр компани байгуулах, эсхүл өөр компанийг өөртөө нийлүүлж буюу өөрөө өөр компанид нийлэх, түүнчлэн компанийг бие даасан хэд хэдэн компани болгон хуваах буюу компаниас өөр компани шинээр тусгаарлах аргаар өөрчлөн байгуулж болно.
  9. Компани нь өөртөө өөр компанийг нийлүүлсэн, өөрөөсөө шинээр компани тусгаарлан гаргасан тохиолдолд тус компани хуулийн этгээдийн бүрэн эрхээ хадгалж үлдэнэ.
  10. Улсын бүртгэлийн газар компанийг улсын бүртгэлээс хассанаар татан буугдсанд тооцно.

**АрванГУРАВДУГААР зүйл**

*Бусад зүйл*

* 1. Энэхүү дүрэмд заагаагүй аливаа асуудлыг Монгол Улсын хууль тогтоомж, Хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээнд зааснаар зохицуулна.
  2. Энэхүү дүрмийн заалт хууль тогтоомжийн заалттай зөрчилдвөл хууль тогтоомжийн заалтыг, хувьцаа эзэмшигчдийн гэрээний заалттай зөрчилдвөл тус гэрээний заалтыг тус тус баримтална.
  3. Энэхүү дүрэмд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг энэ талаархи хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр гарснаас хойш 10 хоногийн дотор улсын бүртгэлд бүртгүүлнэ. Дүрмийн нэмэлт, өөрчлөлт нь энэхүү дүрмийн салшгүй хэсэг байна.
  4. Энэхүү дүрмийг Монгол хэлээр 4 (дөрөв) эх хувь үйлдэж баталгаажуулав.
  5. Энэхүү дүрэм нь холбогдох журмын дагуу улсын бүртгэлд бүртгэгдснээр хүчин төгөлдөр болно.

**“СЭЛЭНГЭ РЕСУРС” орон нутгийн өмчийн оролцоотой ХХК-ийг**

**үүсгэн байгуулагч:**

**“Сэлэнгэ баялаг ирээдүй” “Хөх бүрдний эх ” ХХК-ийн Захирал**

**ОНӨААТҮГ-ын захирал**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

............................. ...............................

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 09 сарын 19 өдөр Дугаар 109 Сүхбаатар сум

**2017 онд ахуйн зориулалтаар агнах,**

**барих амьтны тоо хэмжээ тогтоох тухай**

Аймгийн Засаг даргаас ирүүлсэн саналыг хэлэлцээд Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16.1.2, Амьтны тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын “Тусгай зориулалтаар болон ахуйн амьтан агнах, барих хуваарь батлах тухай” 2016 оны А/149 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь :

1.Аймгийн нутаг дэвсгэрээс 2017 онд ахуйн зориулалтаар агнах, барих агнуурын амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаарыг сум тус бүрээр агнуурын бүс нутгийн хамт хавсралтаар баталсугай.

2.Тогтоолын хэрэгжилтийг ханган, хяналт тавьж ажиллахыг сумдын Засаг дарга нар болон аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /З.Түвшинтөгс/, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга /Ж.Отгонхүү/ нарт тус тус даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ны

өдрийн 109 дугаар тогтоолын хавсралт

АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР 2017ОНД АГНАХ, БАРИХ АМЬТНЫ

ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ДЭЭД ХЯЗГААР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сумын нэр | Бор гөрөөс агнах | | Зэрлэг гахай агнах | | Агнуурын шувуу агнах | | Загас барих | |
| агнуурын бүс нутгийн нэр, | тоо толгой | агнуурын бүс нутгийн нэр, | тоо толгой | агнуурын бүс нутгийн нэр, | тоо толгой | агнуурын бүс нутаг, хамрах хүрээ | хэмжээ толгой |
| 1 | Алтанбулаг | Ивцэг- Хангай | 5 | Ивцэг- Хангай | 3 | Ивцэг- Хангай  НАЗБТ | 20 Хар хур, 20 Шивэр хөтүү | - | - |
| Хазай | 5 | Хазай | 5 | Хазай  НАЗБТ | 20 Хар хур, 20 Шивэр хөтүү | - | - |
| 2 | Баруунбүрэн | Ар бургалтай | 5 | Ар бургалтай | 7 | - | - | - | - |
| Сэндэн | 5 | - | - | Сэндэн | 20 Хур | - |  |
| 3 | Баянгол | Баян | 5 | Баян | 1 |  |  | **1.**Баян Суудалаас- Дожоо вангийн булан /18,72км Хараа гол/  **2.**Баяныбулангаас- Дүгэрийн тохой/39,1 Хараа гол/ | 100 |
| 4 | Ерөө | Бугант | 5 | Бугант | 5 |  |  | **1.**Ерөө- Ялбагийн голоос- Ерөө- Хэрэйн гол /39,14 Ерөө гол/  **2.** Ерөөгийн гүүрнээс- Дагнайн Өндөр уул хүртэл 36,59км Ерөө гол  **3.**Ерөө- Бүхлэйн бэлчирээс- Дааган дэлийн үзүүр /сумын хил/53,35км Ерөө гол | 200 |
| Бэрлэг- Ялбаг | 5 | Бэрлэг- Ялбаг | 5 |  |  |
| Бүхлэйн | 5 | Бүхлэйн | 3 |  |  |
| 5 | Жавхлант | Цагаан даваа | 3 | - | - |  |  | Шар Хад уулаас- Ерөөгийн гүүр хүртэл тус сумын хэсэг /40,37 км/ Ерөө гол | 100 |
| 6 | Зүүнбүрэн | Хоёр давааны | 5 | - | - | Хоёр давааны | 20 Хур | **1.**Улаан ямаатаас- Доргот тал /43,16км Сэлэнгэ мөрөн/  **2.** Зүр Хангайн үзүүр- Хар усны уулзвар /23,43км Орхон гол/ | 100 |
| 7 | Мандал | Ар өвөр гахайт | 5 | Ар өвөр гахайт | 2 |  |  | Хараа Тарнийн бэлчирээс- Хараа Бороогийн бэлчир хүртэл/42,86км Хараа гол/ | 100 |
| Түнхэл | 5 | Түнхэл | 8 |  |  |
| 8 | Орхон | Шар хөтөл | 5 | - | - |  |  | Цагаан тохой- Зэгст уул | 200 |
| 9 | Орхонтуул | Шар Хад- өндөр улаан | 5 | - | - |  |  | **1.**Өлзийт амнаас- Орхон, Туулын бэлчир хүртэл /28,69км Туул гол/  **2.**Цагаан тохой бүхэлдээ/ 28,69км Орхон гол/ | 200 |
| Мангины нуруу | 2 | - | - |  |  |
| 10 | Сайхан | Сайхан сумын агнуурын бүс нутаг | 2 | - | - |  |  | Хуурай сайраас- Хуузын хушуу- Орхон-Хараагийн бэлчир /52,03км Орхон гол/ | 100 |
| 11 | Сант | Тэлд- Хушаат | 4 | Тэлд- Хушаат | 3 |  |  | **1.**Урт булаг- Баянгийн овоо үзүүр /11,67км Ивэн гол/  **2.**Ивэнгийн адаг- Ногоон толгой- Өнгөт шороот /9,17км Орхон гол/ | 50 |
| 12 | Түшиг | Номт өндөр | 4 | Номт өндөр | 3 |  |  | Нарийн Шүрэнгийн адгаас- Улаан овооны үзүүр хүртэл /47,24км Зэлтэр гол/ | 100 |
| Ар шүрэн | 4 | Ар шүрэн | 5 |  |  |
| Хажингийн нуруу | 4 | Хажингийн нуруу | 3 |  |  |
| 13 | Хушаат | Ар Тойлбын | 4 | Ар Тойлбын | 5 |  |  | **1.**Таван нарстай уулын араас – Сүүжийн зүүн амны адаг /8,87км Сэлэнгэ мөрөн/  **2.**Таван толгойн хэсэг /12,45км Орхон гол/ | 100 |
| 14 | Хүдэр | Тарвагатай | 4 | Тарвагатай | 3 | Тарвагатай | 20 Хур | **1.** Цагаан Шилүүстэйн дээд хошуу- Хүдэр Шоргоолжийн бэлчир /22,73км Шоргоолж гол/  **2.**Наймын гүүрнээс- Хүдэрийн адаг /30.02км Хүдэр гол/ | 100 |
| Малгайт Шоргоолж | 4 | Малгайт Шоргоолж | 6 | **Төхөмийн хөндий** | 20 Хур |
| Сэвсүүл | 3 | Сэвсүүл | 20 Хур |
| 15 | Цагааннуур | Сангилтай | 4 | Сангилтай | 5 | **Бэлийн булаг** | 20 Хур | **1.**Шүрэнгийн адгаас- Доод хоолой /32,29км Сэлэнгэ мөрөн/  **2.**Томтын хоолой- хар усны үзүүр /36,18км Сэлэнгэ мөрөн/ | 150 |
| Шүрэн- Баруун гол | 4 | Шүрэн- Баруун гол | 5 |  |  |
| 16 | Шаамар | Шаамар сумын агнуурын бүс нутаг | 2 | - | - |  |  | 1.Талын Гозгорын урд тохойгоос- орхон Ерөөгийн бэлчир/ 18,2км Ерөө гол/  **2.**Орхон-Ерөөгийн бэлчирээс – Их Бүүргэ, Орхоны гүүр хүртэл /26,18км Орхон гол/ | 200 |
| 17 | Сүхбаатар | - | - | - | - |  |  | Орхоны гүүр- Орхон Сэлэнгийн бэлчир | 200 |
|  | **Дүн:** |  | **110** |  | **80** |  | **200** |  | **2000** |

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 141 Сүхбаатар сум

Хөтөлбөр батлах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Соёлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2.1, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.12, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15,2, 15,6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:

1.”Соёл урлаг-хүний хөгжилд аймгийн хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах, хөтөлбөрийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г. БЯМБАА

Аймгийн иргэдийнТөлөөлөгчдийнХурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 сарын 14-ний

өдрийн 141 дүгээр тогтоолын хавсралт

**“СОЁЛ УРЛАГ-ХҮНИЙ ХӨГЖИЛД” ХӨТӨЛБӨР**

***Хөтөлбөрийн хэрэгцээ, шаардлага.***

Монгол Улсын Үндсэн хуульд эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхэд соёлын гүйцэтгэх үүргийг эрхэмд үзэж, “Монголын ард түмний түүх, соёлын дурсгалт зүйл, шинжлэх ухаан, оюуны өв төрийн хамгаалалтад байна” гэж заасан бөгөөд Соёлын тухай хууль, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль,Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого,Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030,Төрөөс баримтлах соёлын бодлого зэрэг баримт бичигт уламжлалт соёлоо хадгалж хамгаалах, өвлөн уламжлах, баяжуулан хөгжүүлэх, судлах, сурталчлах талаар тодорхой заалтууд тусгасан.

Монгол Улс 2003 онд батлагдсан “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай” ЮНЕСКО-гийн Конвенцийн 11,13 дугаар зүйлд “Өөрийн нутаг дэвсгэр дээрх соёлын биет бус өвийг хамгаалахад чиглэсэн шаардлагатай арга хэмжээ авах”, “Соёлын биет бус өвийг хамгаалах, хөгжүүлэх, дэмжих явдлыг хангах үүднээс оролцогч улс бүр хүчин чармайлт гаргах” зэрэг хамгаалах, хөхүүлэн дэмжих явдлыг хангах үүрэг хүлээсэнбилээ.

“Үндэсний соёл, урлагийг дэлхий нийтэд сурталчлан таниулах, Монгол соёлын нөлөөллийг дээшлүүлэх, давтагдашгүй чанарыг баталгаажуулах замаар Монгол үндэсний соёлыг дэлхийн соёлын ололттой нийцүүлэн хөгжүүлэх” тухай Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгасан.

Манай аймгийн соёл, урлагийн 25 байгууллагад 292 ажиллагсадажиллаж, хөдөөгийн хүн амд соёл, урлагийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа боловч соёлын биет болон биет бус өвийн олон төрөл зүйлийг судлан шинжлэх, өвлүүлэн уламжлах, хадгалж хамгаалах, сэргээн засварлах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх соёлын олон талт ажлыг цогц бодлогоор орон нутагтаа хэрэгжүүлэх, соёлтой иргэнийг төлөвшүүлэх, язгуур соёлоороо бахархах, уламжлалыг сэргээх хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн “Соёл урлаг-хүний хөгжилд” аймгийн хөтөлбөрийг анх удаа боловсруулсан болно.

***Нэг***. ***Хөтөлбөрийн зорилго***

Соёлын олон талт үйл ажиллагаанд иргэн, гэр бүл, байгууллагын оролцоог нэмэгдүүлж, хүн бүрийг бага наснаас нь хүмүүнлэг, оюунлаг, соёл, уламжлалаа дээдэлдэг иргэн болгон төлөвшүүлэх

***Хоёр.Хөтөлбөрийн зорилт***

2.1. Хүний хөгжилд соёл, урлагийн эзлэх байр суурь, хувь нэмэр, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх

2.2.Соёлын үнэт зүйлийг бүтээх, хүртэх, эзэмших боломжийг дээшлүүлэх

2.3.Соёлын өвийг өвлөн уламжлах, баяжуулан хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах;

2.4.Соёлын биет болон биет бусөвийн бүртгэл, мэдээлэл, хадгалалт, хамгаалалтыгсайжруулах

2.5. Мэргэжлийн ажилтнуудын тоог нэмэгдүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх

2.6.Соёлын аялал жуулчлал, бүтээлч үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэдийн засгийн эргэлтэнд оруулах замаар хүний хөгжлийг дэмжих.

***Гурав.Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ***

3.1.Соёл, урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллага, бүх шатны боловсролын байгууллага, соёлын биет болон биет бус өвийг өвлөн уламжлагчид, иргэдийг хамарна.

***Дөрөв. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацаа***

4.1. Хөтөлбөрийг 2017-2021 оны хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

***Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ***

**5.1. Хүний хөгжилд соёл, урлагийн эзлэх байр суурь, хувь нэмэр, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд:**

5.1.1.Иргэн, ардын авъяастан, соёлын ажилтны санал санаачилгыг дэмжиж, бүтээн туурвих, авъяас чадвараа хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

5.1.2. Үндэсний өв соёл, түүх, ёс заншлыг тэгш хүндэтгэн, хадгалж хамгаалах орчин үеийн соёлтой хослуулан хөгжүүлэх;

5.1.3. Иргэдийн авъяасыг хөгжүүлэх соёл урлагийн олон талт арга хэмжээг зохион байгуулж,төрөл бүрийн тоглолт, үйлчилгээг иргэдэд хүргэх ажлыг тогтмол зохион байгуулах;

5.1.4.Орон нутгийн хүн амд соёлын иж бүрэн явуулын үйлчилгээ үзүүлэх.

5.1.5.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг соёлын үйл ажиллагаанд хамруулах, идэвхитэй оролцуулах;

**5.2. Соёлын үнэт зүйлийг бүтээх, хүртэх, эзэмших боломжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд:**

5.2.1.Соёл урлагийн байгууллагуудынүйл ажиллагааны чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх

5.2.2.Соёлын үйл ажиллагаанд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, иргэд, олон нийтэд сурталчлан таниулах;

5.2.3.Соёлын үнэт зүйлийг бүтээсэн иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санал санаачлага, үйл ажиллагааг дэмжих;

5.2.4.Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

**5.3. Соёлын өвийг өвлөн уламжлах, баяжуулан хөгжүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах зорилтын хүрээнд:**

5.3.1. Соёлын өв өвлөн уламжлагч, дэмжигчдийг алдаршуулах;

5.3.2.Эх хэл, үндэсний бичиг, түүхээ хадгалж сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх;

5.3.3. Гэр бүлийн соёл, хүмүүжлийн уламжлалыг дээдлэн хөгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах;

5.3.4.Угийн бичиг хөтлөлтийг эрчимжүүлэх;

5.3.5.Соёлын өвийн тухай мэдлэг, ойлголтыг бүх нийтэд түгээх ажлыг хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;

**5.4. Соёлын биет болон биет бусөвийн бүртгэл, мэдээлэл, хадгалалт, хамгаалалтыгсайжруулахзорилтын хүрээнд:**

5.4.1**.** Соёлын өвийн төрөл зүйлийн судалгаа хийж, төрөлжүүлэн бүртгэх;

5.4.2.Соёлын өвийг баримтжуулах камер, техник хэрэгслээр хангах ажлыг зохион байгуулах;

5.4.3. Соёлын чиглэлийн төр, иргэний нийгмийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжиж, соёлын өвийг гэрээгээр хариуцуулах;

5.4.4. Соёлын өвийг сэргээн засварлах ажлыг шат дараатай зохион байгуулах;

**5.5. Мэргэжлийн ажилтнуудын тоог нэмэгдүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэхзорилтын хүрээнд:**

5.5.1.Соёл, урлагийн байгууллагын ажилтнуудын мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах;

5.5.2.Мэргэжлийн их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллаж, мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх;

5.5.3. Гадаад, дотоодын уралдаан, тэмцээн, аялан тоглолтонд хамруулах замаар уран бүтээлчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх;

**5.6. Соёлын аялал жуулчлал, бүтээлч үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэдийн засгийн эргэлтэнд оруулах замаар хүний хөгжлийг дэмжихзорилтын хүрээнд:**

5.6.1.Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл, соёлын аялал жуулчлалын тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх;

5.6.2. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг бүх талаар дэмжиж, соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх;

5.6.3. Аймгийн соёлын брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгох;

5.6.4. Соёл урлагийн үзэсгэлэн, яармаг, өдөрлөгүүдийг тогтмол зохион байгуулах;

***Зургаа.Хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулах уламжлалт болон шинэлэг эвент арга хэмжээ, бүтээлч ажлуудын жагсаалт***

**Нэг:Арга хэмжээ**

* “Хаврын баяр”
* “Алтан намар”
* “Эв мод”-ны наадам/ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.6/
* Гонгорын бумбаны тахилга /ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.9.Байгальорчныбодлого1.2.14/
* “Сэлэнгэ түмэн” /ЗДҮАХ Спортын бодлого 2.3.6/
* “Өргөн Сэлэнгэ-25” Дуу шүлэг, яруу найргийн наадам / ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.7
* “Урлагийнихнаадам” /ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.6/
* “Бид Сэлэнгийн үр сад” хүүхдийн урлагийн наадам /ЗДҮАХ Гэр бүлийн бодлого 2.5.6./
* “Дунгийн эгшиг” яруу найргийн наадам/ЗДҮАХ Гэр бүлийн бодлого 2.5.6./
* “Болор цом” яруу найргийн наадам
* Уран бүтээлчид, хүүхдүүдийн чуулган, үзэсгэлэн /ЗДҮАХ Гэр бүлийн бодлого 2.5.6./
* Ардын хувьсгалын 100 жилийн ой, Аймгийн 90 жилийн ойн арга хэмжээг угтсан “Сэлэнгэ шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ./Төрийн удирдлагын бодлого 3.1.16/
* Ургацын баяр” /ЗДҮАХ Хөдөө аж ахуйн бодлого 1.1.10/
* БНХАУ, ОХУ-ын хамтын ажиллагаатай аймаг, хотуудад “Соёл урлагийн өдөр”-үүдийг зохион байгуулах /ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.2/

**Хоёр.Уран бүтээл**

* ”Сэлэнгэаймгийн 9 бахархал” альбом/ЗДҮАХ Байгаль орчны бодлого 1.2.14/
* Сэлэнгэаймгийнбахархал, түүхийнсэдэвтэйкино/ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.3./
* Сэлэнгэаймгийнбахархал, түүхийнсэдэвтэйтайзны бүтээл /ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.3./
* Сэлэнгэаймгийнбахархал, түүхийнсэдэвтэйутгазохиолынбүтээл /ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.3./
* Түүхэн хүмүүсийн тухай ном, товхимол /ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.8./

**Гурав.Шинээр бий болгох, сэргээн засварлах бүтээлч ажил**

* Аймгийн төвд музейн барилга шинээр барих
* Амарбаясгалантхийдийнхамгаалалтыгсайжруулах, орчингсайжруулах. /ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.9./
* Сэлэмтхөшөөг сэргээн засварлах /ЗДҮАХ Соёлынбодлого 2.4.9./
* Буурхээрийнхөшөөсэргээн засварлах/ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.9./
* Ханынхөндийндурсгалынхөшөөсэргээн засварлах/ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.9./
* Шаамарсумынпартизаныдурсгалынхөшөө/ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.9./
* Шартохойнхөшөө/ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.9./
* Зөвлөлтийндайчдынхөшөөг нүүлгэн шилжүүлж,засажшинэчлэх/ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.9./
* Дөрвөлжинсүмийгшинээрсэргээнбүтээх/ЗДҮАХ Соёлын бодлого 2.4.9./

***Долоо.Хүрэх үр дүн***

6.1***.***Үндэсний соёл, уламжлалаа дээдэлдэг иргэнг төлөвшүүлнэ.

6.2.Соёл, урлагийн байгууллагуудын менежмент, мэргэжлийн ажилтны хангалт, нийгмийн хамгаалал сайжирч, үйлчилгээний хүртээмж дээшилнэ.

6.3.Соёлын өвийн хадгалалт, хамгаалалт сайжирч, бүртгэлмэдээллийннэгдсэнсан баяжина.

6.4. Соёлд тулгуурласан аялал жуулчлал, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл хөгжиж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах шинэлэг туршлагыг нэвтрүүлнэ.

***Найм.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт***

7.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардагдах зардлыг улсын болон орон нутгийн төсөвт тусган санхүүжүүлэх.

7.2.Гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөрөөс олгох тусламж, дэмжлэг.

***Ес.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хэрэгжилтийг тайлагнах/хяналт шинжилгээ үнэлгээ***

*8.1.*Соёл, урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллага, соёлын биет болон биет бус өвийг өвлөн уламжлагчид, иргэд нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төлөвлөгөөний хүрээнд аймаг сумдын Засаг даргын Тамгын газартай хамтран ажиллана.

8.2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, шаардлагатай төсвийг жил бүр боловсруулан батлуулж, **мэргэжил, арга зүй, удирдамжаар хангах үүргийг аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар хариуцах бөгөөд** хэрэгжилтийн явцыг **хагас, бүтэн жилээр** аймгийн Засаг даргын зөвлөлд тайлагнана.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 142 Сүхбаатар сум

**“Сэлэнгэ аймгийн гадаад харилцааг эдийн**

**засагжуулах аймгийн хөтөлбөр” батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.18 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.”Сэлэнгэ аймгийн гадаад харилцааг эдийн засагжуулах хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгдсэн удирдлагаар ханган хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын

14-ий өдрийн 142 дугаар тогтоолын хавсралт

**“ГАДААД ХАРИЛЦААГ ЭДИЙН ЗАСАГЖУУЛАХ”**

**АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР**

**Нэг.Хэрэгцээ, шаардлага**

Сэлэнгэ аймаг нь хилийн бүс нутагт оршдог, газарт тариалангийн гол бүс нутаг болох давуу талдаа тулгуурлан аймгийн гадаад харилцааг хөгжүүлж ирсэн түүхтэй. Үе үеийн аймгийн удирдлагуудын зүгээс хойд хөрш болох ОХУ-ын Буриад Улстай найрсаг уламжлалт харилцааг үргэлжлүүлэн, шинэ түншлэлийг нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж ирснээр аймаг, орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны үүрэг тодорхой байр суурийг эзэлж байдаг.

2017 оны байдлаар Сэлэнгэ аймаг ОХУ-ын Буриад Улс, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хот, БНСУ-ын хот мужууд, Кувейт, Энэтхэг, АНУ, ОХУ, ХБНГУ-ын улсын элчин сайдын яамдууд, Германы Олон Улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн GIZ-ЭТИС хөтөлбөр, Туркийн хамтын ажиллагааны зохицуулах агентлаг ТИКА, “Жайка”, “Койка”, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг зэрэг олон улсын байгууллагуудтай Хөдөө аж ахуй, Эрүүл мэнд, Боловсролын салбарт хамтын ажиллагаатай ажиллаж байгаагаас 2016 оноос эхлэн Япон Улсын Шизуока муж, Кувейт улсын элчин сайдын яам, Туркийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, БНХАУ-ын Жинхуа групптай идэвхтэй хамтран ажиллаж, олон талт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байна.

Иймд аймгийн уламжлалт гадаад харилцааны үр өгөөжийг орон нутгийн иргэдэд хүртээх, эдийн засгийн үр ашигтай шинэ түншлэлийг бий болгох зорилгоор энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулж байна.

**Хоёр. Хөтөлбөрийн үндэслэл:**

2.1.Монгол Улсын Их хурлын 2011 оны 10 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал”, Засгийн газрын 2015 оны 474 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад харилцааны хөтөлбөр”, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.18 “Орон нутгийн хөгжилд үр өгөөжтэй гадаад харилцааны хүрээг өргөтгөж, шинэ түншлэлийн нээлттэй бодлого баримтлан гадаад харилцааг эдийн засагжуулах хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ” зорилт тус хөтөлбөрийн эрх зүйн үндэслэл болно.

**Гурав. Хөтөлбөрийн зорилго:**

3.1.Аймгийн уламжлалт гадаад харилцааг бэхжүүлэн, шинэ түншлэлийг өргөжүүлж, төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, гадаадын улс, орнуудын муж, хотуудтай тогтоосон хамтын ажиллагааны хүрээнд харилцан ашигтай байх худалдаа, эдийн засгийн салбарыг дэмжиж өргөжүүлэн хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

**Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим**

4.1.Энэхүү хөтөлбөр нь хуулийн хүрээнд хэрэгжих ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд тулгуурлана;

4.2.Хөтөлбөрийн арга хэмжээг өсөлттэй үр өгөөжтэй хэрэгжүүлнэ;

4.3.Гадаад орнуудын аймаг дахь эдийн засгийн ашиг сонирхлыг тэнцвэржүүлнэ;

4.4.Гадаад худалдаанд харилцан ашигтай эрх тэгш байдлыг эрхэмлэнэ.

**Тав. Хөтөлбөрийн зорилт**

5.1.Хөтөлбөр дараах зорилттой байна. Үүнд:

5.1.1.Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ;

5.1.2.Түншлэгч болон хандивлагч улс, орон, байгууллагуудын тусламж, дэмжлэгийг оновчтой, хүртээмжтэй хуваарлана;

5.1.3.Аймаг болон орон нутгийн нэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гадаад зах зээлд сурталчилна.

**Зургаа. Хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:**

6.1*.“* *Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ” зорилтын хүрээнд:*

6.1.1.ОХУ, БНХАУ болон бусад улс орнуудын тэргүүний дэвшилтэт технологи, тухайн салбарын ноу-хауг нэвтрүүлэх, нутагшуулах санал, санаачлагыг дэмжих;

6.1.2.Орон нутгийн эдийн засгийн тэргүүлэх салбарт шаардлагатай өндөр мэргэшилтэй боловсон хүчин бэлтгэж, оюуны хөрөнгө оруулалтыг татах;

6.1.3.Орон нутгийн аж ахуйн нэгж, байгууллагыг гадаад улс, муж, хотуудын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран ажиллах талаар мэргэшил арга зүйн дэмжлэг үзүүлж, хамтын ажиллагааг эхлүүлэх;

6.1.4.Орон нутагт хэрэгжиж байгаа хүнс, хөдөө аж ахуйн төсөл, хөтөлбөрүүдийг үргэлжлүүлж, шинээр төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах, хэрэгжүүлэх;

6.1.5.Гадаад улс оронд мах экспортлох асуудлыг судалж холбогдох байгуулагуудтай хамтран ажиллах;

6.1.6.ОХУ-ын Буриад Улсын зарим муж хотуудтай хамтран Хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх;

6.1.7.Хөдөө аж ахуйн салбарт ашиглагдаж буй техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх талаар хөрөнгө оруулалтын боломжит эх үүсвэрүүдийг судалж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

6.2.”*Түншлэгч болон* х*андивлагч улс орон, байгууллагуудын тусламж, дэмжлэгийг оновчтой, хүртээмжтэй хуваарлана” зорилтын хүрээнд;*

6.2.1.Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд олгогдож буй тусламж, дэмжлэгийн хөрөнгийг шаардлагатай салбаруудыг тодорхойлж эрэмбэлэн, нэн тэргүүнд эрүүл мэнд, боловсролын салбарт олгох;

6.2.2.Нийгмийн үйлчилгээний салбарын мэргэжилтэн, сурагч солилцох арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх, сургах, мэргэшүүлэх;

6.2.3.Орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн шаардлагатай салбарт гадаадын мэргэжилтэн, сургагч багшийг урьж ажиллуулах талаар судалж, хэрэгжүүлэх;

6.2.4.Аймгийн түнш муж, хотуудтай тогтоосон эдийн засгийн харилцааг өргөтгөх;

6.2.5.Хамтын ажиллагаатай олон улсын байгууллагуудтай гэрээ байгуулж, хөрөнгө оруулалтыг шаардлагатай салбарт татах санал, санаачлагыг хөхүүлэн дэмжиж, хэрэгжүүлэх;

6.2.6.Нийгэм, эдийн засаг, төрийн захиргааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын байгууллага, төсөл, хөтөлбөрийн газруудтай хамтран ажиллах хүсэлт гаргаж, шинэ түншлэлийг нэмэгдүүлэх;

6.2.7.Олон улсын байгууллагыг түшиглэн аймгийн хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж, урт, богино хугацааны болон зайн сургалтанд албан хаагчид, хувийн хэвшлийн төлөөллийг хамруулах;

6.*3.”Сэлэнгэ аймаг болон орон нутгийн нэрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гадаад зах зээлд сурталчилна” зорилтын хүрээнд:*

6.3.1.Орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагаанд бодлогын дэмжлэг үзүүлж, аймгийн нэрийн бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд таниулах, борлуулах;

6.3.2.Аймаг, орон нутгийн онцлогт нийцүүлсэн аялал жуулчлалын үйлчилгээг гадаадын жуулчид, байгууллагуудад сурталчлах;

6.3.3.Орон нутгийн спорт, соёл, урлагийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг түншлэгч муж, хотуудад таниулж, аялан тоглолтыг зохион байгуулах

6.3.4.Олон улсын чуулга уулзалт, хурал зөвлөгөөн, сургалт семинар, үзэсгэлэн, яармагт аймаг, орон нутгийн төлөөллийг оролцоход дэмжлэг үзүүлэх;

6.3.5.Сэлэнгэ аймгийн онцлогийг харуулсан танилцуулгыг дүрсжүүлэн гаргаж, олон нийтийн сүлжээнд байршуулах, сурталчлах;

6.3.6.Аймгийн танилцуулгыг монгол, орос, англи, хятад хэл дээр шинэчлэн боловсруулж, нийтийн хүртээл болгох;

6.3.7.Аймаг, орон нутгийн онцлогийг илтгэсэн бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн бий болгож, авах;

6.3.6.Аймгийн бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гадаад аялал, туршлага судлах ажлыг зохион байгуулж, тэдний гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

**Долоо. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацаа, удирдлага, зохион байгуулалт:**

7.1.Хөтөлбөрийг 2018-2022 онд хэрэгжүүлнэ.

7.2.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангана.

7.3.Хөтөлбөрийн зорилт, арга хэмжээг жил бүрийн аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, аймгийн гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлнэ.

**Найм. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр, санхүүжилт:**

8.1.Хөтөлбөрийг дараах хөрөнгийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлнэ:

8.1.1.Улсын болон орон нутгийн төсөв,

8.1.2.Гадаад, дотоодын төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт;

**Ес. Хөтөлбөрийн шалгуур, үр дүн:**

9.1.Хамтын ажиллагааны шинэ түншлэл нэмэгдэнэ.

9.2.Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэж, орон нутгийн эдийн засгийн чадавх сайжирна.

9.3.Гадаад зах зээлд аймгийн нэрийн бүтээгдэхүүн сурталчлагдаж, аж ахуйн нэгж байгууллага**,** өрхийн амжиргааны түвшин дээшилнэ.

9.4.Салбарын хүний нөөцийн чадавх сайжирна.

**Арав.Хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ:**

10.1.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнд аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг 2 жил тутам аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулан тайлагнана.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 143 Сүхбаатар сум

**“Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны**

**манлайлал аймгийн хөтөлбөр” батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.”Суралцагч байгууллага-Төрийн албаны манлайлал” аймгийн хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгдсэн удирдлагаар ханган хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын 14-ний

өдрийн 143 дугаар тогтоолын хавсралт

**“СУРАЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГА-ТӨРИЙН АЛБАНЫ МАНЛАЙЛАЛ”**

**АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР**

**Агуулга:**

1. Хэрэгцээ, шаардлага

2. Үндэслэл

3. Өнөөгийн байдал

4. Хөтөлбөрийн зорилго

5. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим

6. Хөтөлбөрийн зорилт

7. Хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

8. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацаа, удирдлага, зохион байгуулалт

9. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр, санхүүжилт

10. Хүрэх үр дүн

11. Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт

12.Хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ

**Нэг. Хэрэгцээ, шаардлага**

Төрийн албаны өөрчлөлт, шинэчлэлийг даган төрийн байгууллага нь мэдлэг чадвартай албан хаагчдаар төрийн зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд ойр, хэрэгцээг нь хангасан чанартай төрийн үйлчилгээг үзүүлэх, төрийн албан хаагчид сэтгэлгээний болон ур чадварын хувьд өөрчлөгдөн шинэчлэгдэх, олон талт, өргөн цар хүрээтэй мэдлэг чадвар бүхий хүний нөөцтэй байх, хүний нөөцөө тасралтгүй хөгжүүлэх, хариуцлагын шинэ тогтолцоог бий болгох чиглэлийг баримтлах шаардлага зүй ёсоор бий болж байна.

Төрийн албан хаагч эрхэлсэн ажилтайгаа холбогдсон чиг үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, мэргэшлийн ур чадвараа сайжруулах, шинэ залуу ажилтныг богино хугацаанд дадлагажуулах, гадаад, дотоод нөхцөл, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн хөрвөх чадвартай хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сургах, давтан сургах замаар төрийн байгууллагыг суралцагч байгууллага болгох, төрийн албаны бүх шатанд манлайллыг бэхжүүлэх хэрэгцээ байсаар байна.

Төрийн албан хаагч нь Монгол Улсын төрийн албаны үнэт зүйл мөн бөгөөд төрийн албан хаагчийн мэдлэг чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжих, суралцах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж, багаараа, бүлгээрээ, байгууллагаараа суралцах үйл ажиллагааг тогтмолжуулснаар төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээ нэмэгдэж, орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлтэнд ахиц гарна гэж үзэж байна.

**Хоёр. Үндэслэл**

Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.1.6 дахь заалт, Сэлэнгэ аймгийн хөгжлийн /2007-2021/ хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015-2018 оны стратеги төлөвлөгөө зэрэг нь хөтөлбөрийн эрх зүйн үндэслэл болно.

**Гурав. Өнөөгийн байдал**

2016 оны төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлангийн дүнгээр аймгийн хэмжээнд нийт 5993 төрийн албан хаагч, үүнээс улс төрийн албан хаагч-111, төрийн захиргааны албан хаагч-812, төрийн тусгай албан хаагч-427, төрийн үйлчилгээний албан хаагч-4643 ажиллаж байна. Нутгийн захиргааны байгууллагад ажиллаж буй албан хаагчдын 34 хувь нь эрэгтэй, 66 хувь нь эмэгтэй албан хаагч байна.

Боловсролын хувьд доктор-1, магистр-131, бакалавр- 2515, дипломын дээд зэрэгтэй- 667, тусгай дунд- 863, бүрэн дунд- 1346, суурь боловсролтой- 415, бага боловсролтой-38, боловсролгүй- 17 хүн байна.

2017 онд аймгийн санал, өргөдөл, гомдлын тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой аймгийн Засаг даргын нэр дээр болон 70361111 шууд утсаар 28, Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлд 19, нийт 47 өргөдөл, гомдол ирсэн байна.

**Дөрөв. Хөтөлбөрийн зорилго**

Иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад чиглэсэн, хөгжлийн өөрчлөлт, нөхцөл байдалд уян хатан ханддаг, идэвхтэй, санаачилгатай, ёс зүйтэй бөгөөд манлайлагч төрийн албан хаагч, суралцагч байгууллага бүхий төрийн албыг төлөвшүүлэхэд оршино.

**Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах зарчим**

5.1 Суралцах нөхцөл баталгаа, эрх тэгш байдлыг хангах

5.2 Ил тод хариуцлагын тогтолцоог эрхэмлэх

5.3 Хүний нөөцийн мэргэшсэн тогтвортой, мерит тогтолцоог бүрдүүлэх

**Зургаа. Хөтөлбөрийн зорилт**

6.1 Төрийн албан хаагчдад мэргэшлийн ур чадварыг үе шаттайгаар эзэмшүүлнэ.

6.2 Төрийн албан хаагчдын манлайллын түвшинг нэмэгдүүлнэ.

6.3 Төрийн удирдах албан тушаалтны соёлтой, ёс зүйт манлайллыг бий болгож, хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлнэ.

6.4 Байгууллагад чиглүүлэх сургалтыг тогтмолжуулж, шинээр ажилд орох ажилтнуудад шаардлагатай стандартын мэдлэг чадварыг олгоно.

6.5 Сургалтын зардал, санхүүжилтийн зохистой бодлогыг хэрэгжүүлж, албан хаагчдын суралцах үйл ажиллагааг дэмжинэ.

**Долоо. Хөтөлбөрийн зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**

**7.1 “*Төрийн албан хаагчдад мэргэшлийн ур чадварыг үе шаттайгаар эзэмшүүлнэ” зорилтын хүрээнд:***

Төрийн байгууллага үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөөний бодлого зорилтуудыг хэрэгжүүлэх явцад шаардагдах төрийн албан хаагчийн чадавхийг үнэлж, хэрэгцээг тодорхойлон төрийн албан хаагчийн мэдлэг ур чадварыг байгууллагын хүний нөөцийн төлөвлөгөөтэй уялдуулах чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, дагнаж суралцах, давтан суралцах, бусдаас суралцах, байнга суралцах зарчимд тулгуурлана. Үүнд:

7.1.1 Байгууллагын хэмжээнд жил бүр төрийн албан хаагчдын сургалтын хэрэгцээг тодорхойлж, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх

7.1.2 Байгууллагын нөөц бололцоонд тулгуурлан ажлын байран дээрх дотоодын сургалтыг тогтмолжуулах

7.1.3 Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээнд мэргэшлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлийн зорилтыг жил бүр тусгуулж, хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх

7.1.4 Сургалтын мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран салбарын болон хувь хүний хөгжлийн сургалтуудад төрийн албан хаагчдыг хамруулах

7.1.5 Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдэх Удирдлагын Академийн мэргэшүүлэх болон магистр, докторын сургалтанд хамрагдах эрх авсан төрийн албан хаагчдад суралцах нөхцөлийг бүрдүүлэх

7.1.6 Мэргэжлийн дагуу боловсролын зэрэг ахиулах магистр, докторын сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй төрийн албан хаагчдад дэмжлэг үзүүлж, суралцах боломжоор хангах

7.1.7 Төрийн албан хаагчдыг сэлгэн ажиллуулах журмын дагуу ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад ажиллуулах замаар туршлага солилцуулж, суралцуулах

7.1.8 Төрийн албан хаагчдад мэдээлэл авах, солилцох орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, зохистой цахим хэрэглээг хэвшүүлэх

**7.2 “*Төрийн албан хаагчдын манлайллын түвшинг нэмэгдүүлнэ” зорилтын хүрээнд:***

Төрийн байгууллага албан хаагчдын харилцааны ур чадвар, ёс зүйг дээшлүүлж, хувь хүний оролцоо, манлайллын түвшинг нэмэгдүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

7.2.1 Байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдаж буй аливаа арга хэмжээнд төрийн албан хаагчдын жигд оролцоог хангах

7.2.2 Төрийн албан хаагч, баг, нэгжийн хөгжлийг дэмжиж, идэвхжүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

7.2.3 Нийтийн ашиг сонирхолыг эрхэмлэж, ашиг сонирхолын зөрчилгүй ажиллах

7.2.4 Төрийн албан хаагчийн өөрийн манлайллыг бэхжүүлэх, бусдыгаа үлгэрлэх, тэргүүлэх хандлагыг бий болгох

7.2.5 Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг дээшлүүлж, санал, гомдолгүй ажиллах

7.2.6 Өөрийн авъяас чадвар, давуу талдаа тулгуурлан хамтран ажиллагсдаа идэвхжүүлэх, салбар чиглэлээр сонирхолын баг, бүлэг байгуулж, удирдан ажиллах

7.2.7 Хүний нөөцийн төлөвлөгөө, судалгаа, албан тушаалтны гүйцэтгэлийн чадвар зэргийг үндэслэн удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудыг мэргэжлийнх нь дагуу буюу ерөнхий мэдлэгийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад дэс дараатайгаар хамруулах

**7.3 “*Төрийн удирдах албан тушаалтнуудын соёлтой, ёс зүйт манлайллыг дээшлүүлж, хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлнэ” зорилтын хүрээнд:***

Төрийн байгууллагад удирдах албан тушаалтны манлайллыг нэмэгдүүлж, соёлтой, шуурхай, ёс зүйтэй үйлчилгээг хэрэглэгчдэд хүргэх, хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэх чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

7.3.1 Удирдлагын арга зүй, манлайллын сургалтыг тодорхой давтамжтайгаар жил бүр зохион байгуулах

7.3.2 Байгууллагын хэтийн зорилго, алсын хараанд хүрэх арга замыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд манлайлан оролцох

7.3.3 Төрөө дээдэлж, иргэнээ хүндэтгэсэн шударга, нээлттэй ил тод байдлыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгох

7.3.4 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх талаар санал санаачлага гаргах, төрийн албан хаагчдыг уриалан ёс зүйн зөрчилгүй хамт олон болох

7.3.5 Удирдах албан тушаалтны мэдлэг, ур чадварыг тогтмол дээшлүүлж бусдад хүлээн зөвшөөрөгдсөн менежер байх

7.3.6 Байгууллагын дотоод болон гадаад орчны хүрээнд үр бүтээлтэй ажлын харилцааг бий болгох

7.3.7 Өөрийн биеэр үлгэрлэн шударгаар ажиллах, бусдад урам, дэмжлэг үзүүлдэг байх

7.3.8 Төрийн албаны шинэтгэлийн бодлого зорилт, мерит зарчимд нийцсэн хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдын хариуцлагыг өндөржүүлэх

7.3.9 Байгууллагын гадаад харилцааг өргөжүүлэх, төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах замаар хөгжлийн шинэ хандлагыг эрэлхийлэх

7.3.10 Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, төрийн албан хаагчдын харилцаа, ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр соён гэгээрүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулах

7.3.11 Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлж, төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшнийг бодитой үнэлж, дүгнэх

7.3.12 Цаг үеийн эрэлт хэрэгцээг мэдэрч, багаараа, нэгжээрээ, байгууллагаараа хөгжих замаар “Суралцагч байгууллага” болох зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллах

7.3.13 Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангаж, иргэд олон нийтэд тухай бүр мэдээлэх

***7.4 “Байгууллагад чиглүүлэх сургалтыг тогтмолжуулж, шинээр ажилд орох ажилтнуудад шаардлагатай стандартын мэдлэг чадварыг олгоно” зорилтын хүрээнд:***

Шинээр томилогдсон албан хаагчдад мэргэшлийн чиглэл олгож, ажлын байран дээрээ дадлагажих, суралцах нөхцөлийг бүрдүүлж, төрийн албаны стандартын талаар мэдлэг олгох чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

7.4.1 Шинээр ажилд томилогдсон албан хаагчийг тухайн албан тушаалд чиглүүлэх төлөвлөгөөт сургалтыг тогтмолжуулж, арга зүйгээр хангах

7.4.2 Шинэ залуу ажилтнуудыг мэдлэг, туршлагатай ажилтныг дагалдуулж сургах, өөрийгөө хөгжүүлэх төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй ажиллуулах, туршилтын хугацаанд хийх ажил, үүргийг нь тодорхой болгох

7.4.3 Төрийн албаны стандартын хэрэгжилтийг орон нутагт хангахад чиглэсэн ажил арга хэмжээг зохион байгуулж хэвших

7.4.4 Төрийн албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтонд шинжилгээ хийж, чиг үүргийн онцлогийг харгалзан шаардлагатай сургалтанд хамруулах

7.4.5 Албан хаагчдын суралцах, тогтвор суурьшилтай ажиллах идэвхийг өрнүүлэх

7.5.6 Байгууллага хоорондын туршлага, мэдээлэл солилцох талаар санал, санаачлага гаргаж хэрэгжүүлэх

7.5.7 Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн холбогдолтой эрх зүйн актын талаар албан хаагчдад мэдлэг олгож, хэрэгжилтийг хангах ажиллах

7.5.8 Эрхэлсэн ажил мэргэжлийн дагуу бусдад шаардлагатай хэрэгцээт мэдээллийг түгээж, судалгаа, шинжилгээ хийх санал, санаачлагыг дэмжих

7.5.9 Ажилтны онцгой ур чадвар, ажлын туршлагад тулгуурлан тодорхой хугацаа, тодорхой сэдвээр шинэ зүйлийг боловсруулахаар томилон ажиллуулах, туршилт, судалгаа хийлгэх

7.5.10 Албан тушаалтан бүр өөрийн хариуцсан ажил, үүргийнхээ чиглэлээр сургалтын материал, гарын авлага, ном товхимол гарган бусдын хүртээл болгох

7.5.11 Мэдлэг, мэдээллээ хуваалцахыг ажлын хэвшмэл хэсэг болгож, аливаа асуудлыг багаар ажиллах зарчмаар оновчтой шийдэлд хүрэх арга барилд сургах, багаар ажиллах чавдарыг хөгжүүлэх

7.5.12 Гадаадад явж суралцсан буюу туршлага судлах хөтөлбөрт хамрагдсан албан хаагч бүр үзсэн, сурсан бүхнээ хамт олон, бусдад мэдээлэх, уулзалт ярилцлага хийх, сургалт зохион байгуулж хэвших

***7.5 “Сургалтын зардал, санхүүжилтийн зохистой бодлогыг баримталж, албан хаагчдын суралцах үйл ажиллагааг дэмжинэ” зорилтын хүрээнд:***

Төрийн байгууллагын сургалтын хэрэгцээг үндэслэн албан хаагчдыг сургах санхүүгийн нөөцийг бүрдүүлэх, албан хаагчдын суралцах хүсэл, эрмэлзлэлийг дэмжих чиглэлээр дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Үүнд.

7.6.1 Албан хаагчдыг хувийн зардлаар суралцахад дэмжлэг үзүүлэх

7.6.2 Албан хаагчдын сургалтыг улсын болон байгууллагын зардлаар санхүүжүүлэх

7.6.3 Албан хаагчдыг давтан сургах, мэдлэг, мэргэшлийг дээшлүүлэхэд зарцуулагдах хөрөнгийг байгууллагынхаа тухайн жилийн төсвийн 10 хүртэл хувийг тусгаж хэрэгжүүлэх

7.6.4 Албан хаагчдыг урт, богино хугацааны болон захиалгат сургалтанд хамрагдахад чөлөө олгох, ажил үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр гүйцэтгүүлэх зэргээр хуулийн хугацаанд ажлын байрыг хадгалах

**Найм. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацаа, удирдлага, зохион байгуулалт:**

8.1 Хөтөлбөрийг 2017-2020 онд хэрэгжүүлнэ.

8.2 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг удирдлага зохицуулалтаар хангаж, хяналт тавих үүргийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар гүйцэтгэнэ.

8.3 Хөтөлбөрийг түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, бусад холбогдох төсөл, хөтөлбөрүүдтэй уялдуулан хэрэгжүүлнэ.

8.4 Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээг нийт төрийн байгууллагын төсвийн шууд захирагч, менежерийн жил бүрийн үр дүнгийн гэрээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгана.

8.5 Байгууллага бүр өөрсдийн үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

**Ес. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хөрөнгийн эх үүсвэр, санхүүжилт:**

9.1 Дараах эх үүсвээрэр санхүүжүүлнэ**.**

9.1.1 Төрийн албан хаагчдын хувийн зардал

9.1.2 Улсын болон орон нутгийн төсөв

9.1.3 Олон улсын хамтын ажиллагааны санхүүжилт

9.1.4 Бусад эх үүсвэр

**Арав. Хүрэх үр дүн:**

10.1 Өндөр мэдлэг, чадвартай мэргэшсэн төрийн албан хаагчдаар бэхжүүлснээр байгууллагын чиг үүргийн хүрээнд шуурхай чанартай үйлчилгээ үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

10.2 Албан хаагчдын мэргэшлийн ур чадварыг үе шаттайгаар дээшлүүлэн мэргэжлийн онолын мэдлэгээ сайжруулснаар эрхэлсэн ажилдаа шинэ арга барилыг нэвтрүүлж, үр бүтээлтэй ажиллах боломж бүрдэнэ.

10.3 Мэргэшсэн төрийн албан хаагчид тогтвор суурьшилтай ажиллах боломж нэмэгдэнэ.

10.4 Тухайн байгууллагад төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх, давтан сургах тогтолцоо бүрдэж, төрийн албан хаагчдын байнга суралцан хөгжих боломж, нөхцөл хангагдана.

10.5 Төрийн албан хаагчдын манлайлал, оролцооны түвшин нэмэгдэнэ.

**Арван нэг. Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт:**

11.1 Тухайн жилд сургалтад хамрагдсан нийт төрийн албан хаагчдын тоо;

11.2 Суралцагч байгууллага болох талаар хийж хэвшүүлсэн ажил, түүний үр дүн;

11.3 Чиглүүлэх сургалтын үр дүн;

11.4 Албан хаагчдын үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшний үнэлгээний өсөлт;

11.5 Ажлын байран дээрх сургалт, семинарын үр дүн, хамрагдсан албан хаагчдын тоо;

11.6 Гадаад, дотоодын сургууль, сургалтанд хамрагдсан ажилтны тоо;

11.7 Төрийн байгууллага, албан хаагчтай холбоотой иргэдээс ирүүлсэн СӨГ-ын бууралт

11.8 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийн бууралт

11.9 Төрийн байгууллагуудын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь

**Арван хоёр. Хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ**

12.1 Хөтөлбөрийн нэгдсэн тайланг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс боловсруулж, хэрэгжилт үр дүнд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дүнг аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулна.

12.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнгийн мэдээллийг жил бүрийн эхний улиралд багтаан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулан тайлагнана.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 144 Сүхбаатар сум

**“Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах**

**аймгийн дэд хөтөлбөр” батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.”Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгдсэн удирдлагаар ханган хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнан ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын

14-ний өдрийн 144 дүгээр тогтоолын хавсралт

**ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР**

**(2017-2021)**

**Нэг.Хөтөлбөрийн хэрэгцээ, шаардлага. /үндэслэл/**

Жендэрийн тэгш байдал нь эмэгтэй эрэгтэй хүмүүс нийгэмд болон хувийн амьдралын хүрээндээ эн тэгш үнэлэгдэж, тэгш эрх мэдэл, оролцоотой байж, хөгжлийн үйл явцад оролцох болон үр шимийг нь хүртэх тэгш боломжоор хангагдахыг хэлнэ.

Улсын Их Хурлаас 2011 онд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль батлагдсанаар үндэсний болон орон нутгийн түвшинд жендэрийн тэгш байдлын асуудлаар салбар хороо байгуулагдан ажиллаж байна.

Засгийн газраас хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан 2013-2016 онд хэрэгжүүлсэн бөгөөд манай аймгийн хэмжээнд стратеги, төлөвлөгөөний хэрэгжилт 83 хувьтай хэрэгжсэн.

Дэд хөтөлбөр боловсруулах хүрээнд *“Сэлэнгэ аймгийн жендэрийн нөхцөл байдал, институцийн дүн шинжилгээ”* үнэлгээг аймгийн Иргэний нийгмийн байгууллагуудын холбооноос 2017 оны 08 дугаар сараас 11 дүгээр сарын хооронд зохион байгуулж үнэлгээний тайланд аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, үйл ажиллагаа, хяналт үнэлгээнд жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг нэвтрүүлэх, орон нутгийн жендэрийн тэгш байдлыг хангах тогтолцооны чадавхийг бүрдүүлэх, түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, тэр дундаа гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх хэрэгцээ шаардлага тавигдаж байна гэж дүгнэжээ.

Аймгийн хэмжээнд жендэрийн тэгш байдлыг хангахад жендэрийн асуудлаарх мэдлэг, ойлголт дутмаг, байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сул тогтолцооны хувьд чадавхигүй байгааг харгалзан бодлогын бичиг баримттай болох шаардлагатай хэмээн үзэж аймгийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрийг Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 19-р заалт, “Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр”-ийг харъяа нутаг дэвсгэртээ хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 129 дүгээр тогтоол, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт, Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам, аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын үнэлгээний тайлангийн үр дүнтэй уялдуулан боловсруулав.

**Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилго**

Сэлэнгэ аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого, төлөвлөлтөөр дэмжихэд хөтөлбөрийн зорилго оршино.

**Гурав.Хөтөлбөрийн зорилт**

1. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах орон нутгийн тогтолцоог хөгжүүлж, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт хийх чадавхийг бэхжүүлэх;

2. Орон нутгийн тогтвортой хөгжил дэх эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог дэмжих;

3. Жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөх, бүх нийтийн жендэрийн боловсролыг дээшлүүлэх;

4. Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх, ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх;

**Дөрөв.Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ, хэрэгжих хугацаа**

4.1 Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй бүх төрийн болон аж ахуйн нэгж, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдийг хамруулна.

* 1. Хөтөлбөрийг 2018-2021 оны хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

**Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл**

**5.1 Жендэрийн тэгш байдлыг хангах орон нутгийн тогтолцоог хөгжүүлж, жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт хийх чадавхийг бэхжүүлэх зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.**

**5.1.1** Аймаг, сум, багийн удирдах ажилтнууд, орон нутгийн манлайлагчдын жендэрийн мэдрэмжтэй бодлого төлөвлөлт, төсөвлөлтийг орон нутгийн онцлогт нийцүүлэн хийх, хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх;

5.1.2 Аймгийн жендэрийн салбар зөвлөлийн жендэрийн асуудлаар орон нутгийн түвшинд салбар хоорондын зохицуулалт хийх чадавхийг бэхжүүлэх

5.1.3 Жендэрийн статистик мэдээллийн нэгдсэн санг орон нутгийн түвшинд салбар бүрээр бүрдүүлэн бодлого төлөвлөлтөд ашиглах;

5.1.4 Жендэрийн тэгш байдлыг хангах ажлыг сум, баг, байгууллагын түвшинд хөхүүлэн дэмжиж, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх;

5.1.5 Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг жендэрийн дүн шинжилгээ, нөлөөлөл, мониторингийн чиглэлээр мэргэшүүлэн, тогтмол ажиллуулах;

5.1.6 Жендэрийн тэгш байдлыг дэмжих төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг техник технологи, инноваци, хөрөнгө оруулалтын хүрээнд хөгжүүлэх;

5.1.7 Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамж, хамгаалал, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөн хэрэгжүүлэх чадавхийг бүх түвшинд сайжруулах;

5.1.8 Эмэгтэйчүүдийг шийдвэр гаргах түвшинд ажиллахад бэлтгэх, хувийн хэвшилд удирдах ажил хийж буй эмэгтэйчүүдийн манлайллын чадавхийг дээшлүүлэх;

**5.2 Орон нутгийн тогтвортой хөгжил дэх эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог дэмжих зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.**

5.2.1 Эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй, гэр бүлийн харилцааны асуудлаар суралцагчдын нас, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон сургалт хийх, зөвлөгөө өгөх хүний нөөцийг бэлтгэж, сургалтын орчинг бүрдүүлэх;

5.2.2 Өрхийн түвшинд хүнсний ногоо тариалагчдын хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, бүтээгдэхүүнээ хадгалах, боловсруулах, борлуулахад дэмжлэг болох техник технологи нэвтрүүлж, маркетингийн зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх;

5.2.3 Аялал жуулчлалын салбарт эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийн тэгш оролцоог дэмжиж, тэдний хүртэх үр шимийг нэмэгдүүлэх;

5.2.4 Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр сургалт, хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээг тодорхойлон жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөн хэрэгжүүлэх;

5.2.5 Жижиг дунд, ялангуяа өрхийн үйлдвэрлэлийн зээлийн үр нөлөөг жендэрийн өнцгөөс үнэлж, зээлийн хэмжээ, нөхцөлийг тодорхойлох, зээл олгоход аж ахуй эрхлэгчид, орон нутгийн эмэгтэй, эрэгтэй иргэдийн оролцох, хяналт тавих боломжийг бүрдүүлэх;

5.2.6 Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн ногоон ажлын байр нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжиж, орон нутгийн тогтвортой хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд тэдний мэдлэг туршлагыг нэгтгэх;

5.2.7 Аж ахуйн нэгж байгууллагууд гэр бүлээсээ хол хөдөлмөр эрхэлж буй ажиллагсдынхаа нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;

**5.3 Жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөх, бүх нийтийн жендэрийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.**

5.3.1 Олон нийтэд жендэрийн тэгш байдлын талаар мэдээлэл хүргэх, жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг арилгахад чиглэсэн хэвлэл мэдээллийн кампанит ажил өрнүүлж, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх;

5.3.2 Жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг арилгах, орон нутгийн хөгжилд эмэгтэй эрэгтэйчүүдийн, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог хангахад залуучуудын манлайллыг дэмжих;

5.3.3 Хүүхэд хамгааллыг сайжруулах, охид хөвгүүдэд ёс суртахууны зөв үлгэр дууриал үзүүлэх, жендэрийн тэгш байдлыг дэмжсэн үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэх орчныг гэр бүл, байгууллагын түвшинд бүрдүүлэх чиглэлээр төр, төрийн бус байгууллагуудын санаачлага, хамтын ажиллагааг дэмжих

5.3.4 Бүх нийтийн биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааны хүртээмжийг сайжруулж, эмэгтэй, эрэгтэйчүүдийг тэгш хамруулах, спортоор дамжуулан жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг арилгах;

5.3.5 Боловсролын байгууллагууд монгол орны цаг агаарын онцлог, охид, хөвгүүдийн эрүүл мэндийн ялгаатай хэрэгцээнд нийцсэн амьдралын зөв хэв маягийг төлөвшүүлэх мэдлэг олгох;

5.3.6 Урлаг, соёлын байгууллагууд уран бүтээлээрээ гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүний шалтгаан, үр дагаврын талаарх мэдлэг мэдээллийг түгээх, жендэрийн хэвшмэл ойлголтыг арилгахад нөлөөлөх;

**5.4 Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалттай тэмцэх, ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.**

5.4.1Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс сэргийлэх, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоог аймаг, сумын түвшинд бэхжүүлж, аймагт хамгаалах байр байгуулж, үйл ажиллагааг тогтворжуулах;

5.4.2 Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчид, тэдний гэр бүлд өгөх сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээг хөгжүүлэх;

5.4.3 Хүүхдийн хүмүүжил, эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд гэр бүлийн хүчирхийллийн учруулах үр дагаврын талаар эцэг, эхчүүдэд мэдлэг олгох ажлыг тогтмол хийх;

5.4.4 Охид, эмэгтэйчүүдийг хүний наймаа, бэлгийн мөлжлөгт өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх;

5.4.5 Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн аливаа хэлбэрээс урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг үл тэвчих, ажил гэрийн амьдралын тэнцвэрийг хангасан орчныг төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, аж ахуйн нэгжид бүрдүүлэх;

5.4.6 Хөдөлмөрийн харилцаан дахь жендэрийн ялгаварлалаас сэргийлэх механизм, хяналтын тогтолцоог хөгжүүлэх;

**Зургаа. Хүрэх үр дүн**

* 1. Жендэрийн тэгш байдлыг хангах аймгийн хэмжээний тогтолцоо бүрдэнэ.
  2. Төрийн байгууллагуудын жендэрийн асуудлаарх бодлого боловсруулах, төлөвлөх, үнэлэх чадавхи сайжирч, байгууллагын удирдах ажилтнуудын 40 хувь нь жендэрийн сургалтанд хамрагдана.

6.3 Жендэрийн талаарх олон нийт, иргэдийн хэвшмэл ойлголт, хандлага өөрчлөгдсөн байна.

6.4 Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, тэр дундаа гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчийг хамгаалах байртай болсон байна.

6.5 Өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч, хүнсний ногоо тариалагч эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхи дээшилнэ.

6.6 Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд сайжирч, дундаж наслалт нэмэгдэнэ.

***Долоо.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт***

Дэд хөтөлбөрийн санхүүжилтийг дараах эх үүсвэрүүдээс бүрдүүлнэ.

7.1. Улсын болон орон нутгийн төсвөөс хуваарилсан хөрөнгө

7.2. Олон улсын байгууллага болон төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт

7.3.Төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хандив, тусламж

**Найм. Хөтөлбөрийн удирдлага, хэрэгжилтийн тайлагнал,**

**хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ**

8.1 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг аймгийн Жендэрийн салбар хороо удирдлагаар хангаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулна. Жендэрийн салбар хороо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, шаардлагатай төсвийг жил бүр боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээ,

төлөвлөгөөний хүрээнд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, салбар хороог **мэргэжил, арга зүй, удирдамжаар ханган** хамтран ажиллана.

8.2 Аймгийн Засаг дарга, сумдын Засаг дарга болон байгууллагын дарга нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээнд жендэрийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх заалтыг тусган, хэрэгжилтийг үнэлнэ.

8.3 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг жилд нэг удаа аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэс, Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэстэй хамтран хийж, тайлангийн биелэлтийг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралд танилцуулан, Жендэрийн үндэсний хорооны ажлын албанд хүргүүлнэ.

8.4 Хөтөлбөрийн үр дүнгийн хөндлөнгийн үнэлгээг хөтөлбөр хэрэгжих сүүлийн жилд нэг удаа орон нутгийн иргэний нийгэмлэгийн байгууллагын төлөөллөөр хийлгэж, үнэлгээний үр дүнг Засаг даргын Тамгын газарт танилцуулна.

8.5 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайлан, үнэлгээг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс албан ёсны цахим хуудас, олон нийтийн сонин, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд ил тод, нээлттэй мэдээлнэ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 14 өдөр Дугаар 145 Сүхбаатар сум

**“Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг**

**хамгаалах, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх хөтөлбөр”**

**батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Батлан хамгаалах тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.10, 17.1.12, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3, 10.1.4, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-4.3 дахь заалт, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогоол, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 362 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1. “Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын

14-ний өдрийн 145 дугаар тогтоолын хавсралт

**“ЦЭРГИЙН НАСНЫ ЗАЛУУЧУУДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ,**

**БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИНГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ” ХӨТӨЛБӨР**

**Нэг:Хэрэгцээ шаардлага:** Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 144 дүгээр тогтоолоор “Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам” шинэчлэгдэн батлагдаж хугацаат цэргийн албанд татагдсан иргэн эрүүл мэндийн албан журмын даатгалд заавал даатгуулж, цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ, шээсний ерөнхий шинжилгээ, биохимийн шинжилгээ /элэг, бөөрний үйл ажиллагаа, глюкоз/, БЗДХ, элэгний В,С вирус илрүүлэх шинжилгээ, уушигны флюр, хэвлийн чанд авиан оношлогоо, зүрхний цахилгаан бичлэг, шүдний эмчилгээг хийлгэн оношлогоо, шинжилгээний хариуны хамт цэрэг татлагын байранд авч ирэхээр тусгагдсан байна.

Сүүлийн 3 жилийн 6 удаагийн хугацаат цэргийн албаны татлагын эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан 7461 иргэний 4938 нь буюу **66,18** хувь нь эрүүл мэндийн шалтгаанаар хасагдсан бол тэдгээрийн 19,6 хувь нь дотроор, 18,3 хувь нь мэс заслаар, 15,3 хувь нь чих-хамар хоолойгоор 15,4 хувь нь арьс-харшлаар хасагдсан бол 2017 оны нэг, хоёрдугаар ээлжийн хугацаат цэргийн албаны татлагаар бичиг үсэг үл мэдэгч 26, бага боловсролтой 19 татагдагч боловсролын байдлаар тэнцээгүй байна.

**Хоёр:** **Хууль эрх зүйн үндэслэл:** Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 2 болон 6 дахь хэсэг, 17 дугаар зүйлийн 4 дэхь хэсэг, Цэргийн албаны тухай, Эрүүл мэндийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 144 дүгээр тогтоол, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2007 оны 362 тоот тушаалаар батлагдсан “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр сургалт явуулах журам”

**Гурав:Зорилго:**Цэргийн насны залуучуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт бүрэн хамруулж өвчин эмгэгийг эмчлэн эдгэрүүлэх, суурь боловсрол эзэмшүүлэх замаар хуулийн дагуу цэргийн алба хаах, эх орноо Батлан хамгаалах үйлсэд хувь нэмэр оруулж, дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүний нөхөн хангалт, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх

**Дөрөв: Зорилт**

**4.1.**Хугацаат цэргийн албанд татагдах насны залуучууд болон идэрчүүдийг эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж эрүүл мэндийн байдалд нь үнэлэлт дүгнэлт хийх, үе шаттай эмчилгээнд хамруулах

**4.2.** Хугацаат цэргийн албанд татагдах насны залуучуудын боловсролын түвшинг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран жил бүр зохион байгуулж, сургалтанд хамруулж, ажлын байранд зуучлах”

**Тав: Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ:**

**5.1*.“****Хугацаат цэргийн албанд татагдах насны залуучууд болон идэрчүүдийг эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж эрүүл мэндийн байдалд нь үнэлэлт дүгнэлт гаргах, үе шаттай эмчилгээнд хамруулах”* **нэгдүгээр зорилтын хүрээнд:**

5.1.1.Жил бүрийн 1 дүгээр сард идэрчүүд, цэргийн насны 2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн судалгааг сум тус бүрээр гаргаж Эрүүл мэндийн газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлэх.

5.1.2.Бүх шатны Засаг дарга нар судалгаанд хамрагдагсдыг “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай” хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн эрүүл мэндийн албан журмын даатгалд хамруулах арга хэмжээг зохион байгуулах.

5.1.3. “Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам”, “цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, боловсролын түвшинг дээшлүүлэх” хөтөлбөрийг цэрэг татлагын товчооны эмч нарын комисс, сумын болон өрхийн эмч нарт танилцуулах.

5.1.4.Сумын ЗДТГ судалгаанд хамрагдагсадыг Эрүүл мэндийн төв, өрхийн эмнэлэгүүдтэй хамтран эрүүл мэнд, нөхөн үржихүйн сургалт, урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах график, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх

5.1.5. Эрүүл мэндийн төв, өрхийн эмнэлэгүүд судалгаанд хамрагдагсадыг журамд заасан шинжилгээ, оношлогоо хийлгэсэн хариуг бэлтгэж хугацаат цэргийн албаны татлагын товчооны эмч нарын комиссын үзлэгээр оруулж дүгнэлт гаргуулах

5.1.6.Ээлжит цэрэг татлагын үеэр ХДХВ, ДОХ болон бэлгийн замын халдварт өвчнөөс сэргийлэх сорил, тандалтын арга хэмжээ авах.

5.1.7.Үзлэгээр ямар нэгэн өвчин эмгэг илрээгүй залуучуудыг тусгай бүртгэлд авч аливаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт, вакцинжуулалтад хамруулах.

5.1.8.Үзлэгээр илэрсэн өвчин, эмгэгийн судалгаа, дүгнэлтийг үндэслэн тэргүүн ээлжинд эмчилгээнд хамруулах иргэдийн нэр, хаягийг тогтоон эмчийн хяналтанд оруулах, дараагийн шатны эмчилгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулах

5.1.9.Үндсэн хуулиар хүлээсэн эрүүл мэндээ хамгаалах журамт үүргээ ёсчлон биелүүлээгүй, эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй залуучуудыг албадан эмчилгээнд хамруулж гарсан зардлыг тухайн иргэнээр төлүүлэх

5.1.10.Иргэн бүрт эрүүл мэндийн үйлчилгээг жигд, хүртээмжтэй хүргэх, эрүүл мэндийн урьдчилсан болон цэрэг татлагын үзлэгийн чанарыг сайжруулахын тулд зарим эрүүл мэндийн төв, өрхийн эмнэлэгүүдэд шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийг улсын төсвийн хөрөнгө, олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагын тусламж, иргэд, аж ахуйн нэгжийн хандив, төсөл хөтөлбөрөөр хангах

5.1.11.Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон тайван цагт цэргийн албанд тэнцэхгүй, эмчлэн эдгэрүүлэх боломжгүй эмгэгтэй иргэдийн судалгааг гаргаж цэргийн төв эмнэлгийн эмч нарын комиссын дүгнэлт гаргуулан цэргийн тоо бүртгэлээс чөлөөлж тусгай бүртгэлд авах

**5.2.**“*Хугацаат цэргийн албанд татагдах насны залуучуудын боловсролын түвшинг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг холбогдох байгууллагуудтай хамтран жил бүр зохион байгуулж, сургалтанд хамруулж, ажлын байранд зуучлах”*  **хоёрдугаар зорилтын хүрээнд**

5.2.1.Жил бүрийн цэргийн бүртгэлийн судалгаагаар боловролгүй, бичиг үсэг үл мэдэгч, бага боловсролтой бүртгэгдсэн залуучуудыг насан туршийн боловсролын сургалтад хамруулах арга хэмжээ зохион байгуулах

5.2.2.Суурь болон түүнээс дээш боловсролтой залуучуудыг хугацаат цэргийн албанд тэнцүүлэн татаж алба хаах хугацаанд нь мэргэжил эзэмшүүлэх талаар Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб, Хил хамгаалах Ерөнхий газар, анги байгууллагатай хамтран ажиллах

5.2.3. Өсвөр үеийнхэнд эх оронч үзэл төлөвшүүлэх арга хэмжээ зохион байгуулж, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо өндөр сурагчдыг Үндэсний Батлан хамгаалах их сургууль, Ахлагчийн болон Цэргийн хөгжмийн сургуульд элсэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх

5.2.4.Хугацаат, гэрээт болон цэргийн дүйцүүлэх алба хаасан залуучуудыг орон нутгийн удирдлага, холбогдох байгууллагатай хамтран ажлын байранд зуучлах

**Зургаа. Хугацаа**

2017-2020 он.

**Долоо. Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ:**

**7**.1.Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, сум, багийн Засаг дарга, Эрүүл мэндийн төвүүд, өрхийн эмнэлэгүүд болон холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтарч хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллана.

7.2.Хөтөлбөрийг аймгийн Засаг даргаас сумдын Засаг дарга, эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудтай хамтран ажиллах жил бүрийн гэрээ, аймгийн нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгаж хэрэгжүүлнэ

7.3.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвөлөгөөг жил бүрийн 02 дугаар сарын 10-ны дотор боловсруулан аймгийн Засаг даргаар батлуулж, бүсчилсэн сургалтыг Сүхбаатар, Мандал, Сайхан суманд зохион байгуулна.

7.4.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд жил бүрийн 12 дугаар сард хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчидэд танилцуулна.

**Найм: Санхүүжилт**

8.1.Орон нутгийн төсөв

8.2.Гадаад, дотоодын нарийн мэргэжлийн эмч нарын багийн үнэ төлбөргүй үзлэг, оношлогоо

8.3.Цэргийн дүйцүүлэх албаны мөнгөн төлбөр

8.4.Эрүүл мэндийн даатгалын сан

8.5.Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт

**Ес: Хүрэх үр дүн**:

9.1.Цэргийн насны залуучууд, идэрчүүдийн судалгаа сум тус бүрээр гарч жил бүрийн 2 дугаар сарын 05-ны дотор холбогдох байгууллагуудад хүргэгдсэн, тэднийг эрүүл мэндийн үзлэг, насан туршын боловсролын сургалтад хамруулах график, төлөвлөгөө жил бүрийн эхний улиралд батлагдана.

9.2.18-25 насны залуучууд эрүүл мэндийн албан журмын даатагалд даатгуулж, хугацаат цэргийн албаны татлагын эмч нарын комиссын үзлэгт жил дараалан орж дүгнэлт гаргуулан эмчилгээнд хамрагдана.

9.3.Хугацаат цэргийн албаны татлагын эмч нарын комиссын үзлэгээр эрүүл мэнд, боловсролын түвшингээр хасагдагсадын тоог 2020 оны эцэст 20 хувь хүртэл бууруулна.

9.4.Хугацаат цэргийн албанд тэнцэгчид цэрэг татлагын төв комиссын үзлэгээр хасагдах дутагдал арилж, эрүүл мэндийн дүгнэлт нь “Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам”-ын шаардлагад нийцнэ.

9.5.Боловсролын түвшингээр хугацаат цэргийн албанд тэнцдэггүй залуучуудын тоо буурч, тэнцэгчид 100 хувь суурь болон түүнээс дээш боловсролтой болно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 22 өдөр Дугаар 153 Сүхбаатар сум

**2018 онд үйлдвэрлэлийн болон ахуйн**

**зориулалттай хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэх**

**хуваарийг батлах тухай**

Ойн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 2 дахь заалт, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2017 оны А/235 тоот тушаалыг үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:

1.Аймгийн нутаг дэвсгэрээс 2018 онд ойгоос бэлтгэх модны төрлөөр тогтоосон дээд хязгаарыг 1 дүгээр хавсралтаар, огтлолтын төрлөөр тогтоосон дээд хязгаарыг 2 дугаар хавсралтаар, Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ойн санд явуулах цэвэрлэгээний огтлолтын талбай, бэлтгэх модны дээд хязгаарыг 3 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

2.Мод бэлтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг сайтар хангаж ажиллах, бэлтгэсэн модны 30-аас доошгүй хувийг орон нутгийн хэрэгцээнд нийлүүлж ажиллахыг сумдын Засаг дарга, сум дундын Ойн ангийн дарга, мод бэлтгэх зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжүүдийн дарга, захирал нарт үүрэг болгосугай.

3.Ойн сангийн нөөцгүй Сүхбаатар, Жавхлант, Зүүнбүрэн, Орхон, Орхонтуул Сайхан, Шаамар, Баянгол зэрэг сумд нутаг дэвсгэрээс нь мод бэлтгэхээр энэ тогтоолд заасан хөрш зэргэлдээ сумдын Засаг дарга нартай мод бэлтгэх хугацаа, нөхцлийг тохиролцон түлшний болон хэрэгцээний мод бэлтгэх гэрээ хийж хэрэгжүүлж ажиллахыг сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

4.Энэ тогтоолын 3 дугаар хавсралтанд тусгагдсан Тусгай хамгаалалттай газраас цэвэрлэгээний огтлолтоор бэлтгэх модыг Шаамар, Сүхбаатар, Мандал, Ерөө сумдын иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад олгохыг Тужийн нарсны болон Хан Хэнтий Байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаадын дарга нарт даалгасугай.

5.Ойн тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм, журмыг удаа дараа зөрчсөн, энэ талаар иргэдээс удаа дараа гомдол санал ирсэн, 2017 онд мод бэлтгэлийн хуваарь аван түүнийгээ бэлтгээгүйн улмаас ойн нөөц ашигласны орлогын төлөвлөгөөг тасалдуулсан, өөрийн хөрөнгөөр ойжуулалтын ажил гүйцэтгээгүй, дутуу хийсэн аж ахуйн нэгж байгууллага, нөхөрлөлд мод бэлтгэх зөвшөөрөл олгохгүй байхыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга нарт зөвлөсүгэй.

6.Энэ тогтоолоор баталсан тухайн суманд олгосон түлээний модыг өөр аймаг, хотруу тээвэрлүүлэхгүй байхыг сумын болон сум дундын Ойн ангиуд, сумдын Засаг дарга нарт даалгасугай.

7.Тогтоолын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, зохион байгуулж ажиллахыг сумын болон сум дундын Ойн ангийн дарга болон аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч З.Түвшинтөгс, Мэргэжлийн хяналтын газрын дарга Ж.Отгонхүү, сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, Засаг дарга нарт тус тус үүрэг болгосугай.

8.Сумдад цэвэрлэгээний журмаар бэлтгэх хэрэгцээний модыг иргэд, ойн санг гэрээгээр эзэмшигч нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудаар бэлтгүүлж, сум орон нутгынхаа хэрэгцээг хангаж ажиллахыг сумдын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, Засаг нарт даалгасугай.

9.Ойгоос мод бэлтгэх ажлыг холбогдох заавар журмын дагуу гүйцэтгүүлж, үйлдвэрлэлийн огтлолтоор бэлтгэсэн 100 шоо метр мод тутамд 2 га, арчилгааны сийрүүлэх болон завсрын, цэвэрлэгээний огтлолтоор бэлтгэсэн хэрэглээний модны 100 шоо метр тутамд холбогдох аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгөөр 1.5 га талбайд ойжуулалт хийлгэх, уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор ойгоос мод бэлтгэсэн иргэнээр Ойн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.2 дахь заалтын дагуу огтолсон нэг модны оронд арван мод ойд тарьж ургуулах ажлын хэрэгжилтийг хангуулахыг аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Мэргэжлийн хяналтын газарт үүрэг болгосугай.

10.Тогтоолын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, дүнг 2018 оны 4-р улиралд багтаан аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлд танилцуулахыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч /З.Түвшинтөгс/-д даалгасугай.

ДАРГА. Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны

өдрийн 153 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралт

**2018 онд ойгоос бэлтгэх модны төрлөөр тогтоосон дээд хязгаар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сумын нэр | Зориулалт | Модны төрөл | Хэмжих нэгж | Мод бэлтгэх арга, төрөл | | | | | Бүгд |
| Үйлдвэрлэлийн ашиглалтын огтлолтоор | Арчилгааны огтлолтоор | Цэвэрлэгээний огтлолтоор | Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор | Цэвэрлэгээний ажлаар |
| 1 | Алтанбулаг | Хэрэглээ | нарс | м3 |  | 800 | 1000 | 200 | 500 | **2500** |
| хус | м3 |  |  | 500 |  |  | **500** |
| **Дүн** | | **м3** |  | **800** | **1500** | **200** | **500** | **3000** |
| Түлээ | нарс | м3 |  | 100 | 600 |  | 6000 | **6700** |
| хус | м3 |  |  | 300 |  |  | **300** |
| **Дүн** | | **м3** |  | **100** | **900** |  | **6000** | **7000** |
| **Нийт** | | **м3** | **0** | **900** | **2400** | **200** | **6500** | **10000** |
| 2 | Сүхбаатар | Хэрэглээ | нарс | м3 |  |  | 1000 |  |  | **1000** |
| хус | м3 |  |  |  |  |  | **0** |
| **Дүн** | | **м3** | **0** |  | **1000** |  |  | **1000** |
| Түлээ | нарс | м3 |  |  |  |  | 25000 | **25000** |
| хус | м3 |  |  |  |  | 300 | **300** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  |  |  | **25300** | **25300** |
| **Нийт** | | **м3** |  |  | ***1000*** |  | ***25300*** | ***26300*** |
| 3 | Шаамар | Хэрэглээ | нарс | м3 |  |  | 1200 |  |  | **1200** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  | **1200** |  |  | **1200** |
| Түлээ | нарс | м3 |  |  | 1500 |  |  | **1500** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  | **1500** |  |  | **1500** |
| **Нийт** | | **м3** |  |  | **2700** |  |  | **2700** |
| 4 | Ерөө | Хэрэглээ | нарс | м3 | 5000 | 1600 | 4000 | 100 | 1500 | **12200** |
| шинэс | м3 | 3000 | 1450 | 2400 |  | 1000 | **7850** |
| хус | м3 | 2000 |  |  | 50 |  | **2050** |
| хуш | м3 |  |  |  | 50 |  | **50** |
| бургас | м3 |  |  |  | 50 |  | **50** |
| **Дүн** | | **м3** | **10000** | **3050** | **6400** | **250** | **2500** | **22200** |
| Түлээ | нарс | м3 | 1200 | 400 | 700 |  | 2200 | **4500** |
| шинэс | м3 | 870 | 140 | 240 |  | 4000 | **5250** |
| хус | м3 | 220 |  |  |  | 1800 | **2020** |
| **Дүн** | | **м3** | **2290** | **540** | **940** |  | **8000** | **11770** |
| **Нийт** | | **м3** | **12290** | **3590** | **7340** | **250** | **10500** | **33970** |
| 5 | Хүдэр | Хэрэглээ | нарс | м3 | 4000 | 1000 | 4000 |  | 2000 | **11000** |
| хус | м3 | 1000 | 200 | 1000 |  | 100 | **2300** |
| улиангар | м3 |  | 120 | 105 |  | 30 | **255** |
|  | шинэс |  |  | 50 |  |  |  | **50** |
| **Дүн** | | **м3** | **5000** | **1370** | **5105** |  | **2130** | **13605** |
| Түлээ | нарс | м3 | 600 | 300 | 1500 |  | 4500 | **6900** |
| хус | м3 | 250 | 60 | 600 |  | 500 | **1410** |
|  |  | **Дүн** | | **м3** | **850** | **360** | **2100** |  | **5000** | **8310** |
| **Нийт** | | **м3** | **5850** | **1730** | **7205** | **0** | **7130** | **21915** |
| 6 | Зүүнбүрэн | Хэрэглээ | нарс | м3 |  | 1000 | 0 |  | 500 | **1500** |
| бургас | м3 |  |  |  | 20 |  | **20** |
| улиангар | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| **Дүн** | | **м3** |  | **1000** | **0** | **20** | **600** | **1620** |
| Түлээ | нарс | м3 |  |  |  |  | 3200 | **3200** |
| хус | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  |  |  | **3300** | **3300** |
| **Нийт** | | **м3** | **0** | **1000** | **0** | **20** | **3900** | **4920** |
| 7 | Цагааннуур | Хэрэглээ | нарс | м3 | 1600 | 500 | 1000 |  | 250 | **3350** |
| шинэс | м3 | 790 | 550 | 800 |  | 200 | **2340** |
|  | бургас | м3 |  |  |  | 100 |  | **100** |
| **Дүн** | | **м3** | **2390** | **1050** | **1800** | **100** | **450** | **5790** |
| Түлээ | нарс | м3 | 190 | 200 | 700 |  | 0 | **1090** |
| шинэс | м3 | 400 | 250 | 500 |  | 200 | **1350** |
| улиас | м3 |  |  |  |  | 650 | **650** |
|  | Хус |  |  |  |  |  | 200 | **200** |
| **Дүн** | | **м3** | **590** | **450** | **1200** |  | **1050** | **3290** |
| **Нийт** | | **м3** | **2980** | **1500** | **3000** | **100** | **1500** | **9080** |
| 8 | Түшиг | Хэрэглээ | нарс | м3 | 2000 | 1500 | 1000 |  | 500 | **5000** |
| шинэс | м3 | 1500 | 1000 |  |  | 500 | **3000** |
| бургас | м3 |  |  |  | 100 |  | **100** |
| улиангар | м3 |  |  |  |  | 500 | **500** |
| **Дүн** | | **м3** | **3500** | **2500** | **1000** | **100** | **1500** | **8600** |
| Түлээ | нарс | м3 |  | 200 | 300 |  | 500 | **1000** |
| шинэс | м3 | 300 | 500 |  |  | 500 | **1300** |
| хус | м3 |  |  |  |  | 500 | **500** |
| улиас | м3 |  |  |  |  | 500 | **500** |
| улиангар | м3 |  |  |  |  | 500 | **500** |
| **Дүн** | | **м3** | **300** | **700** | **300** |  | **2500** | **3800** |
| **Нийт** | | **м3** | **3800** | **3200** | **1300** | **100** | **4000** | **12400** |
| 9 | Хушаат | Хэрэглээ | нарс | м3 |  |  | 50 |  | 100 | **150** |
| шинэс | м3 | 2000 | 100 | 300 | 100 | 300 | **2800** |
| улиас | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| **Дүн** | | **м3** | **2000** | **100** | **350** | **100** | **500** | **3050** |
| Түлээ | шинэс | м3 | 250 | 20 | 120 |  | 200 | **590** |
| хус | м3 |  |  |  |  | 300 | **300** |
| улиас | м3 |  |  |  |  | 1000 | **1000** |
| **Дүн** | | **м3** | **250** | **20** | **120** |  | **1500** | **1890** |
| **Нийт** | | **м3** | **2250** | **120** | **470** | **100** | **2000** | **4940** |
| 10 | Жавхлант | Хэрэглээ | нарс | м3 |  |  | 150 |  | 200 | **350** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  | **150** |  | **200** | **350** |
| Түлээ | нарс | м3 |  |  | 50 |  | 750 | **800** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  | **50** |  | **750** | **800** |
| **Нийт** | | **м3** |  |  | **200** |  | **950** | **1150** |
| 11 | Орхон | Хэрэглээ | шинэс | м3 |  |  | 200 |  |  | **200** |
| **Дүн** | | м3 |  |  | **200** |  |  | **200** |
| Түлээ | шинэс | м3 |  |  | 0 |  | 2000 | **2000** |
| хус | м3 |  |  |  |  | 150 | **150** |
| улиас | м3 |  |  |  |  | 150 | **150** |
| **Дүн** | | м3 |  |  | **0** |  | **2300** | **2300** |
| **Нийт** | | м3 |  |  | **200** |  | **2300** | **2500** |
| 12 | Орхонтуул | Хэрэглээ | нарс | м3 |  |  |  |  |  |  |
| шинэс | м3 |  |  | 200 |  |  | **200** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  | **200** |  |  | **200** |
| Түлээ | нарс | м3 |  |  |  |  |  |  |
| шинэс | м3 |  |  |  |  | 1500 | **1500** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  |  |  | **1500** | **1500** |
| **Нийт** | | **м3** |  |  | **200** | **0** | **1500** | **1700** |
| 13 | Баянгол | Хэрэглээ | нарс | м3 |  |  |  |  | 200 | **200** |
| улиас | м3 |  |  |  | 150 |  | **150** |
| улиангар | м3 |  |  |  | 150 |  | **150** |
| **Дүн** | | **м3** |  | **0** | **0** | **300** | **200** | **500** |
| Түлээ | хус | м3 |  |  |  |  | 500 | **500** |
| улиас | м3 |  |  |  |  | 2500 | **2500** |
| улиангар | м3 |  |  |  |  | 1000 | **1000** |
| **Дүн** | | **м3** |  | **0** |  |  | **4000** | **4000** |
| **Нийт** | | **м3** |  | **0** | **0** | **300** | **4200** | **4500** |
| 14 | Мандал | Хэрэглээ | нарс | м3 | 500 | 200 | 6300 |  | 400 | **7400** |
| шинэс | м3 | 6000 | 900 | 6800 |  | 400 | **14100** |
| Хуш | м3 |  |  | 1200 |  | 260 | **1460** |
| хус | м3 | 850 | 1200 | 4200 |  | 300 | **6550** |
| улиас | м3 |  |  |  |  | 0 | **0** |
| улиангар | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| **Дүн** | | **м3** | **7350** | **2300** | **18500** |  | **1460** | **29610** |
| Түлээ | нарс | м3 | 100 | 50 | 3000 |  | 1900 | **5050** |
| шинэс | м3 | 1000 | 300 | 3000 |  | 7000 | **11300** |
| хуш | м3 |  |  | 800 |  | 1900 | **2700** |
| хус | м3 | 150 | 600 | 2800 |  | 1400 | **4950** |
| улиас | м3 |  |  |  |  |  | **0** |
| улиангар | м3 |  |  |  |  | 240 | **240** |
| **Дүн** | | **м3** | **1250** | **950** | **9600** | **0** | **12440** | **24240** |
| **Нийт** | | **м3** | **8600** | **3250** | **28100** | **0** | **13900** | **53850** |
|  | Сайхан | Хэрэглээ | шинэс | м3 |  | 1000 | 500 |  | 100 | **1600** |
| **Дүн** | | **м3** | **0** | **1000** | **500** | **0** | **100** | **1600** |
| Түлээ | шинэс | м3 |  |  |  |  | 5000 | **5000** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  |  |  | **5000** | **5000** |
| **Нийт** | | **м3** | **0** | **1000** | **500** | **0** | **5100** | **6600** |
| 16 | Сант | Хэрэглээ | бургас | м3 |  |  |  | 100 |  | **100** |
| шинэс | м3 |  |  | 200 |  | 300 | **500** |
| хус | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| хуш хуурай | м3 |  |  |  |  | 50 | **50** |
| улиангар | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  | **200** | **100** | **550** | **850** |
| Түлээ | бургас | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| шинэс | м3 |  |  |  |  | 3000 | **3000** |
| хус | м3 |  |  |  |  | 200 | **200** |
| улиангар | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| **Дүн** | | **м3** |  |  |  |  | **3400** | **3400** |
| **Нийт** | | **м3** | **0** | **0** | **200** | **100** | **3950** | **4250** |
| 17 | Баруунбүрэн | Хэрэглээ | шинэс | м3 | 2000 | 900 | 1500 | 0 |  | **4400** |
| хус | м3 |  | 100 | 100 | 50 | 50 | **300** |
| Хуш | м3 |  |  |  |  | 100 | **100** |
| **Дүн** | | **м3** | **2000** | **1000** | **1600** | **50** | **150** | **4800** |
| Түлээ | шинэс | м3 | 200 | 50 |  |  | 4200 | **4450** |
| хус | м3 |  |  |  |  | 50 | **50** |
| **Дүн** | | **м3** | **200** | **50** |  |  | **4250** | **4500** |
| **Нийт** | | **м3** | **2200** | **1050** | **1600** | **50** | **4400** | **9300** |
|  | **Бүгд** | Хэрэглээ | нарс | **га** | 809 | 312 | 1170 | 10 | 400 | 2701 |
| м3 | 13100 | 6600 | 19700 | 300 | 6150 | **45850** |
| шинэс | га | 648 | 260 | 1020 |  | 208 | **2136** |
| м3 | 15290 | 5950 | 12900 | 100 | 2800 | **37040** |
| Хуш | га |  |  |  | 2 | 104 | **106** |
| м3 | 0 | 0 | 1200 | 50 | 410 | **1660** |
| хус | га | 150 | 315 | 700 |  | 160 | **1325** |
| м3 | 3850 | 1500 | 5800 | 100 | 550 | **11800** |
| улиас | га |  |  |  |  |  | **0** |
| м3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | **250** |
| улиангар | га |  | 7 | 7 |  | 25 | **39** |
| м3 | 0 | 120 | 105 | 150 | 830 | **1205** |
| бургас | га |  |  |  | 2 |  | **2** |
| м3 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | **370** |
| **Дүн** | | **м3** | **32240** | **14170** | **39705** | **1220** | **10840** | **98175** |
| Түлээ | нарс | м3 | 2090 | 1250 | 8350 | 0 | 44050 | **55740** |
| шинэс | м3 | 3020 | 1260 | 3860 | 0 | 27600 | **35740** |
| хуш | м3 |  |  | 800 |  | 1900 | **2700** |
| хус | м3 | 620 | 660 | 3700 | 0 | 6000 | **10980** |
| улиас | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | **4800** |
| улиангар | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | **1840** |
| бургас | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | **100** |
| **Дүн** | | **м3** | **5730** | **3170** | **16710** | **0** | **86290** | **111900** |
| **Нийт** | | **м3** | **37970** | **17340** | **56415** | **1220** | **97130** | **210075** |
| 1 | **Нийт** | | нарс |  | **15190** | **7850** | **28050** | **300** | **50200** | **101590** |
| 2 | шинэс |  | **18310** | **7210** | **16760** | **100** | **30400** | **72780** |
| 3 | хуш |  | **0** | **0** | **2000** | **50** | **2310** | **4360** |
| 4 | хус |  | **4470** | **2160** | **9500** | **100** | **6550** | **22780** |
| 5 | улиас |  | **0** | **0** | **0** | **150** | **4900** | **5050** |
| 6 | улиангар |  | **0** | **120** | **105** | **150** | **2670** | **3045** |
| 7 | бургас |  | **0** | **0** | **0** | **370** | **100** | **470** |

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны

өдрийн 153 дугаар тогтоолын 02 дугаар хавсралт

**Огтлолтын төрлөөр тогтоосон дээд хязгаар**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сумын нэр | Бэлтгэх сумын нэр | Үйлдвэрлэлийн огтлолт | Арчилгааны огтлолт | Цэвэрлэгээ | | Уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор | Нийт хэрэглээ | Түлээ | Бүгд дүн |
| Огтлолт | Ажил |
| 1 | Алтанбулаг | Өөрийн сумаас |  | 800 | 1500 | 500 | 200 | **3000** | 7000 | ***10000*** |
| 2 | Сүхбаатар | Ерөө |  |  | 1000 |  |  | **1000** | 6500 | ***7500*** |
| Хүдэр |  |  |  |  |  | **0** | 6500 | ***6500*** |
| Түшиг |  |  |  |  |  |  | 12300 | ***12300*** |
| 3 | Шаамар | Алтанбулаг |  |  | 600 |  |  | **600** | 1000 | ***1600*** |
| Хүдэр |  |  | 600 |  |  | **600** | 500 | ***1100*** |
| 4 | Ерөө | Өөрийн сумаас | 10000 | 3050 | 6400 | 2500 | 250 | **22200** | 11770 | ***33970*** |
| 5 | Хүдэр | Өөрийн сумаас | 5000 | 1370 | 5105 | 2130 |  | **13605** | 8310 | ***21915*** |
| 6 | Зүүнбүрэн | Түшиг |  | 1000 | 0 | 600 | 20 | **1620** | 3300 | ***4920*** |
| 7 | Цагааннуур | Өөрийн сумаас | 2390 | 1050 | 1800 | 450 | 100 | **5790** | 3290 | ***9080*** |
| 8 | Түшиг | Өөрийн сумаас | 3500 | 2500 | 1000 | 1500 | 100 | **8600** | 3800 | ***12400*** |
| 9 | Хушаат | Өөрийн сумаас | 2000 | 100 | 350 | 500 | 100 | **3050** | 1890 | ***4940*** |
| 10 | Жавхлант | Ерөө |  |  | 100 | 100 |  | **200** | 500 | ***700*** |
| Өөрийн сумаас |  |  | 50 | 100 |  | **150** | 300 | ***450*** |
| 11 | Орхон | Баруунбүрэн |  |  | 200 |  |  | **200** | 1000 | ***2500*** |
| Сант сумаас |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| Өөрийн сумаас |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 12 | Орхонтуул | Баруунбүрэн |  |  | 200 |  |  | **200** | 1500 | ***1700*** |
| 13 | Баянгол | Ерөө |  |  |  | 200 | 300 | **500** |  | ***500*** |
| Мандал |  |  |  |  |  |  | 500 | ***500*** |
| Өөрийн сумаас |  |  |  |  |  |  | 3500 | ***3500*** |
| 14 | Мандал | Өөрийн сумаас | 7350 | 2300 | 18500 | 1460 |  | **29610** | 24240 | ***53850*** |
| 15 | Сайхан | Баруунбүрэн |  | 1000 | 500 | 100 |  | **1600** | 5000 | ***6600*** |
| 16 | Сант | Өөрийн сумаас |  |  | 200 | 550 | 100 | **850** | 3400 | ***4250*** |
| 17 | Баруунбүрэн | Өөрийн сумаас | 2000 | 1000 | 1600 | 150 | 50 | **4800** | 4500 | ***9300*** |
| **Нийт дүн** | | | **32240** | **14170** | **39705** | **10840** | **1220** | **98175** | **111900** | **210075** |

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны

өдрийн 153 дугаар тогтоолын 03 дугаар хавсралт

**УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ОЙН САНГААС 2018 ОНД БЭЛТГЭХ МОДНЫ ДЭЭД ХЯЗГААР**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УТХГ-ын нэр | Модны төрөл | Арчилгааны огтлолт | | Цэвэрлэгээний огтлолт | | Цэвэрлэгээний ажил | | Нийт | |
| Талбай га | Нөөц м3 | Талбай га | Нөөц м3 | Талбай га | Нөөц м3 | Талбай га | Нөөц м3 |
| Тужийн нарсны БЦГ | Нс | 50 |  |  |  | 100 | 1000 | **150** | **1000** |
| Хан хэнтийн БЦГ | Шс, Хш, Нс |  |  | 520 | 12000 |  |  | **520** | **12000** |
| **Нийт** |  | **50** |  | **520** | **12000** | **100** | **1000** | **670** | **13000** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 22 өдөр Дугаар 154 Сүхбаатар сум

**“Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх**

**хөтөлбөр” батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, 20.1.9, Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2, 15.6 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.”Иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх аймгийн хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгдсэн удирдлагаар хангах хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны

өдрийн 154 дүгээр тогтоолын хавсралт

**“ИРГЭДИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ”**

**АЙМГИЙН ХӨТӨЛБӨР**

**Нэг. Хөтөлбөрийн зорилго**

1.1.Хууль, тогтоомжийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах, сурталчлах, иргэдийн эрх зүйн мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг өргөжүүлэх олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх замаар иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлж, хууль зүйн туслалцааны чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино.

**Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт**

2.1.Энэхүү хөтөлбөрийн 1.1-д заасан зорилгод хүрэхийн тулд дараахь зорилтыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ:

2.1.1.Хууль, тогтоомжийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах, сурталчлах ажлыг энгийн ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэрээр зохион байгуулах;

2.1.2.Иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх олон талт ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах;

2.1.3.Хууль тогтоомжийн сургалт, сурталчилгаа явуулах хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавхижуулах, хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх;

2.1.4.Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг өргөжүүлэх;

2.1.5.Хууль зүйн клиник сургалтын төв байгуулах;

**Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарчим**

3.1.Хөтөлбөрт тусгагдсан ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Үндсэн хуульд зааснаас гадна дараахь зарчмыг баримтална:

3.1.1.Хууль заавал хэрэгждэг, хүн бүрт эрх тэгш, алагчлалгүй, шударга үйлчилдэг, итгэл хүлээсэн хүний эрхийн мэдрэмжтэй, шударга ёсны засаглалыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална.

3.1.2.”Иргэдийн c эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх” хөтөлбөр нь хууль тогтоомж сурталчлах, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр гаргасан хууль тогтоомж, дүрэм, журам, хөтөлбөр болон улс, аймаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлого, чиглэлтэй уялдсан байна.

3.1.3. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг төр, төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллага, төрийн албан хаагч, хуульч, өмгөөлөгч, оюутан, иргэд олон нийтийн оролцоо, дэмжлэг, нэгдмэл үйл ажиллагаанд тулгуурлан зохион байгуулна.

**Дөрөв. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа:**

**4.1.”Хууль, тогтоомжийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах, сурталчлах ажлыг энгийн ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэрээр зохион байгуулах” нэгдүгээр зорилтын хүрээнд** дараах ажил, арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ:

4.1.1.Төр, төсвийн байгууллагуудын хууль тогтоомж сурталчлах ажлыг нэгдсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу үр дүнтэйгээр зохион байгуулдаг арга хэлбэрт шилжүүлэх;

4.1.2.Хууль тогтоомжийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах, сурталчлах ажлыг зохион байгуулахдаа эрх зүйн мэдээлэл бэлтгэх, түгээх аргачлалыг баримтлан, цар хүрээний хувьд нийт нутаг дэвсгэрийг хамарч, иргэн бүрт хүрсэн байх нөхцөлийг хангах;

4.1.3.Аймаг, сум, агентлаг, байгууллага бүрийг салбар, чиглэлийн хууль тогтоомжийн цаасан болон цахим сантай болгох;

4.1.4.Хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, сурталчлах, хүний эрхийг хамгаалах чиглэлээр уралдаан, тэмцээн, аян гэх мэт олон талт ажлуудыг зохион явуулах;

4.1.5.Хууль, эрх зүйн сэдэвт лекц, ярианы сэдэв, гарын авлага материалыг боловсруулж бэлтгэх ажлыг тогтмолжуулах;

4.1.6.Аймаг, сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргаас гаргаж буй тогтоол, захирамж, шийдвэрийн эмхтгэлийг жил бүр гаргаж иргэд, олон нийтэд сурталчлах, мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах;

4.1.7.Хэвлэл, мэдээллийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хууль тогтоомж сурталчлах чиглэлээр гэрээ байгуулж, хамтран ажиллах;

4.1.8.Хууль тогтоомжийг сурталчлах ажилд аймаг, сум, байгууллагын албан ёсны цахим хуудас болон олон нийтийн цахим сүлжээг өргөнөөр ашиглах;

4.1.9.Зорилтот бүлгийн /төлбөрийн чадваргүй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй/ иргэдэд зориулсан сурталчилгааны материалыг бэлтгэж, түгээх ажлыг зохион байгуулах;

4.1.10.Хууль, эрх зүйн болон шаардлагатай мэдээлэл хайх, эрэлхийлэх, олж авах эх сурвалжийн талаарх мэдээ мэдээллийг бэлтгэж, түгээх;

**4.2.”Иргэдийн хууль, эрх зүйн мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх олон талт ажил, арга хэмжээг зохион байгуулах” хоёрдугаар зорилтын хүрээнд** дараах ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд

4.2.1.Хууль, эрх зүйн албан бус сургалтыг жил бүр тусгай хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу хүртээмжтэй, ойлгомжтой хэлбэрээр зохион байгуулж, сургалтын үйл ажиллагаа нь зорилтот бүлгүүдэд хүрсэн байх нөхцөлийг хангах;

4.2.2 Хууль тогтоомж сурталчлах, зөвлөгөө өгөх “Эрх зүйн хөтөч”-ийг сум, багуудад ажиллуулах асуудлыг судалж шийдвэрлэх;

4.2.3.Олон улсын хандивлагч байгууллагуудаас иргэдэд эрх зүйн албан бус боловсрол олгох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй хөтөлбөр, төслүүд, иргэний нийгмийн байгууллагуудын санал, санаачлагыг дэмжиж үйл ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулах;

4.2.4.Иргэд, олон нийтийн хэрэгцээ сонирхлыг харгалзан хууль зүйн мэдлэг олгох, эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх сургалтыг ганцаарчилсан болон зорилтот бүлэгт зориулан явуулах;

4.2.5.Хууль, эрх зүйн сургалтын гарын авлага, материалыг боловсруулж бэлтгэх ажлыг тогтмолжуулах;

4.2.6.Иргэд, олон нийтийн хууль, эрх зүйн сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох судалгааг аймаг, сумын хэмжээнд хийх;

4.2.7.Хууль, эрх зүй, хүний эрхийг хангах чиглэлээр судалгаа, эрдэм шинжилгээ бүтээл туурвил хийдэг эрдэмтэн, судлаачдыг дэмжиж хамтран ажиллах;

4.2.8.Эрдэм шинжилгээний болон онол практикийн бага хурал зохион байгуулах;

4.2.9.Сум, багийн төвүүдэд “Цахим эрх зүйн хөтөч” ашиглах боломж нөхцлийг бүрдүүлэх;

**4.3.“Хууль тогтоомжийн сургалт, сурталчилгаа явуулах хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавхижуулах, хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх” гуравдугаар зорилтын хүрээнд** дараах ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд

4.3.1.Сум, тосгон, агентлагт ажиллаж буй төрийн захиргаа, хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн болон хуулийн зөвлөхийн орон тоог хадгалж, цаашид төр, төсвийн байгууллагуудад уг орон тоог бий болгон нэмэгдүүлэх асуудлыг судалж шийдвэрлүүлэх;

4.3.2.Төрийн албан хаагчдыг сургалтанд хамруулах, мэргэшлийг дээшлүүлэх замаар хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа явуулах сургагч багш нарыг бэлтгэх;

4.3.3.Мэргэжлийн хуульчдын баг, бүлгийг шинээр зохион байгуулж, холбогдох төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллах;

4.3.4.Эрх зүйн хөтөч /паралегал/-үүдийг бэлтгэх, чадавхижуулах ажлыг зохион байгуулах, урамшуулал олгох асуудлыг шийдвэрлэх;

4.3.5.Хоёр дахь шатны буюу мэргэжлийн хууль зүйн /Про боно/ үйлчилгээ үзүүлж буй хуульчдыг давтан сургалтанд хамруулах, сургах, зохион байгуулахад бодлого зохицуулалтын дэмжлэг үзүүлэх;

4.3.6.Хууль тогтоомжийг тайлбарлан таниулах, сургалт, сурталчилгаа явуулах зардлыг аймаг, сум, байгууллага бүр жилийн бүрийн төсөвтөө тусгаж, зориулалтын дагуу зарцуулах;

4.3.7.Төлбөрийн чадваргүй иргэнд хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгох /орон нутгийн төсөвт тусгах, хандив тусламж, төсөл хөтөлбөрт хамрагдах зэргээр/ асуудлыг судлан шийдвэрлүүлэх;

4.3.8.Аймаг, орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж, хамтарсан төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

4.3.9.Олон улсын хандивлагч байгууллагуудаас хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа явуулах, хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй хөтөлбөр, төслүүдэд хамрагдах;

4.3.10.Иргэний нийгмийн байгууллагуудын санаачлагыг дэмжиж, хамтарч ажиллах;

**4.4.”Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг өргөжүүлэх” дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд** дараах ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд

4.4.1.Анхан шатны хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх бүтцийг өргөжүүлж паралегал буюу хуульч биш хуульчаар дамжуулан /сумдад “Эрх зүйн хөтөч” ажиллуулах, цахим эрх зүйн хөтөч ашиглах/ хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

4.4.2.Хоёр дахь шатны хууль зүйн туслалцаа буюу “Про боно” үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг /хуульчийн нийгэмд тустай ажил буюу үнэ төлбөргүй мэргэжлийн хууль зүйн туслалцаа үзүүлдэг соёл/ хуулийн фирм, хуульч, өмгөөлөгч нартай хамтран зохион байгуулах;

4.4.3.Хүний эрхийг хамгаалах бүлэг ажиллуулах, стратегийн өмгөөлөл үзүүлэх ажлыг төрийн бус байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах;

4.4.4.Зорилтот бүлгийн болон төлбөрийн чадваргүй иргэдэд үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

4.4.5.Алтанбулаг, Сайхан, Ерөө, Цагааннуур сумдад Хууль зүйн туслалцааны төв байгуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлүүлэх;

4.4.6.Төлбөрийн чадваргүй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллахад төрийн бус байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлж, эрх ашгаа хамгаалах талаар сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулах;

4.4.7.Хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ авах хэрэгцээ, боломжийг тодорхойлох судалгааг аймаг, сумын хэмжээнд хийх;

**4.5.Хууль зүйн клиник сургалтын төв байгуулах тавдугаар зорилтын хүрээнд** дараах ажил, арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ: Үүнд

4.5.1.Хууль, эрх зүйн чиглэлээр сурч буй төгсөх ангийн оюутнуудыг аймаг, орон нутагтаа практик дадлага эзэмших боломж нөхцлийг хангаж “Хууль зүйн клиник сургалтын төв”-ийг Сүхбаатар, Мандал, Сайхан сумдад байгуулах боломж нөхцөлийг судалж шийдвэрлүүлэх;

4.5.2.Хууль зүйн клиник төвийг шүүх, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр, шүүхийн шинжилгээ зэрэг шүүх эрх мэдлийн болон хууль сахиулах байгууллагуудад байгуулах боломж нөхцөл, хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, шийдвэрлэх;

4.5.3.Төлбөрийн чадваргүй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хууль зүйн туслалцаа зөвлөгөөг тогтмол өгөх, эрх зүйн боловсролоо дээшлүүлэх, эрхээ хамгаалах, нэхэмжлэл гаргахад дэмжлэг үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

4.5.4.Сум, орон нутагт хомс байгаа хуульчдын орон тоог нөхөх, хүний нөөцийг бүрдүүлэх, чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлэх;

4.5.5.Хууль зүйн клиник сургалтын төв байгуулах талаар санал санаачлага гаргасан сургалт, эрдэм шинжилгээний байгууллагыг дэмжиж, хамтран ажиллах;

**Тав.Хөтөлбөрийн хугацаа, санхүүжилт, тайлагналт**

**5.1.Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацаа:**

5.1.1.Хөтөлбөрийг аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд хэрэгжүүлнэ.

5.1.2.Хөтөлбөрийг 2 үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.

I үе шат: 2017-2020

II үе шат: 2021-2023

**5.2  Хөтөлбөрийн санхүүжилт**

5.2.1.Аймаг, сум, байгууллагын төсөв;

5.2.2.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, компаниас нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэх болон хууль тогтоомж сурталчлах, сургалт зохион байгуулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд зориулсан дэмжлэг, хөрөнгө оруулалт, хандив, тусламж;

5.2.3.Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, олон улсын байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт;

**5.3.Хөтөлбөрийг тайлагнах**

5.3.1.Төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг жил бүр төлөвлөн зохион байгуулж, үр дүнг тооцож, сумын Засаг даргын Тамгын газарт тайлагнах бөгөөд сумын Засаг даргын Тамгын газар нь тайланг нэгтгэн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаа тайлагнана.

5.3.2.Сумын Засаг даргын Тамгын газар сумын хэмжээний тайланг нэгтгэн, хяналт-шинжилгээ, үнэлээг хийж аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс болон Хууль, эрх зүйн хэлтэст ирүүлнэ.

5.3.3.Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрх зүйн хэлтэс нь аймгийн хэмжээнд тайлан, мэдээг нэгтгэн, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж аймгийн Засаг даргад жил тутам, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд 2 жил тутам тус тус тайлагнана.

**Зургаа.Хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ  6.1.Хөтөлбөрийг дараахь шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж дүгнэнэ:**

**6.1.1.Нэгдүгээр үе шат буюу 2017-2020 онд:**

6.1.1.1.Эрх зүйн албан бус сургалтын болон хууль зүйн туслалцаа, зөвлөгөө авах хэрэгцээний судалгааг хийж, сургалтын агуулга, арга зүйг тодорхойлон боловсруулж, сургалт, үйлчилгээг зохион байгуулах хүний нөөцийг бэлтгэж, чадавхижуулсан байна.

6.1.1.2.Хууль тогтоомж сурталчлах шинэлэг арга хэлбэрийг нэвтрүүлсэн байна.

6.1.1.3.Эрх зүйн албан бус сургалтын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийж цаашдын бодлого чиглэлийг тодорхойлсон байна.

**6.1.2.Хоёрдугаар үе шат буюу 2021-2023 онд:**

6.1.2.1.Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх паралегаль, про боно үйлчилгээ нэвтэрсэн байна.

6.1.2.2.Орон нутгийн хэмжээнд эрх зүйн албан бус сургалт болон хууль зүйн туслалцааны ажлыг өргөжүүлж, хууль зүйн клиник сургалтын төвтэй болсон байна.

6.1.2.3.Эрх зүйн албан бус сургалтын хүртээмж, чанар, үр нөлөөг өнөөгийн төвшингөөс эрс дээшлүүлж, орчин үеийн мэдээлэл, харилцаа холбооны сүлжээг ашиглан, мэдээллийн шинэ технологийг сургалтанд нэвтрүүлсэн байна.

**6.2 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ**

      6.2.1.Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг аймаг, сумын Засаг даргын Тамгын газар, иргэд, аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй хамтран гүйцэтгэнэ.

**Долоо. Хүлээгдэж буй үр дүн**

7.1.Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн ажлын агуулга, арга зүйг зөв тодорхойлж, иргэдийн бодит хэрэгцээнд нийцүүлэн зохион байгуулах чадвар бүхий эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны бүтэц болон хүний нөөцтэй болсон байна.

7.2.Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа, мэдээллийн ажлыг зөв оновчтой зохион байгуулснаар иргэдийн хууль, эрх зүйн анхан шатны мэдлэгийн түвшин дээшилсэн байхын зэрэгцээ иргэд нийгмийн харилцаанд ухамсартай, хариуцлагатай оролцох, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйлсийн талаархи зөв төлөвшлийг олгох, хөгжүүлэхэд ахиц гарсан байна.

7.3.Иргэд эрх зүйн харилцаанд ухамсар соёлтойгоор оролцож, хууль тогтоомжийг амьдралдаа хэрэглэх, эрх ашгаа хамгаалах чадвартай болсон байна.

7.4.Гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлийн гаралт тодорхой хувиар буурахад нөлөөлсөн байна.

7.5.Хууль зүйн клиник сургалтын төвтэй болж, үйл ажиллагаа нь тогтмолжсон байна.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 22 өдөр Дугаар 155 Сүхбаатар сум

**“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн**

**аймгийн дэд хөтөлбөр” батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.7, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:

1.”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгдсэн удирдлагаар ханган хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд танилцуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны

өдрийн 155 дугаар тогтоолын хавсралт

**ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ**

**АХУЙН АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР**

**/2017-2021 /**

***Хөтөлбөрийн хэрэгцээ, шаардлага. /үндэслэл/***

Улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг сайжруулах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад чиглэгдсэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний хөтөлбөрийг 1997 оноос тасралтгүй хэрэгжүүлж ирсэн байна.

Монгол Улсын эдийн засагт уул уурхай, барилга, зам тээвэр эрчим хүч зэрэг салбаруудад үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлийн түвшин өсөх хандлагатай боллоо.

Аж ахуйн нэгж байгууллага хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хууль журмыг хангалтгүй хэрэгжүүлж байгаагаас үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тохиолдол буурахгүй ажлын байранд ажиллагчдын амь нас эрүүл мэнд хохирох явдал гарсаар байна.

Мөн 2012 онд аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын чиглэлээр эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн 90 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагыг хамруулан хяналт шалгалт хийхэд гарсан 63 зөрчилд улсын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлж зөрчлийг арилгуулан ажилласан.

Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн Эрдэс баялаг, түүхий эдийн иж бүрэн санаачлага хөтөлбөртэй хамтран хийсэн Монгол Улсын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нөхцөл байдлын /2005-2015 он/ үнэлгээнээс үзэхэд үндэсний хөтөлбөр тогтвортой хэрэгжиж, хууль эрх зүйн орчин бүрэлдэн бий болсон боловч аж ахуйн нэгж, байгууллага хууль тогтоомжийг мөрдөж хэрэгжүүлэх, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ хангалтгүй, бодлого, зохицуулалт, даатгал, санхүүжилт, хяналтын асуудал хариуцдаг байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо муутай, нэгдмэл тогтолцоо бүрдээгүй гэж дүгнэгдсэн байна.

Дээрх үнэлгээ, статистик мэдээнээс дүгнэлт хийхэд эрүүл аюулгүй ажлын байрыг бий болгох, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй ажиллагааны соёл, дадал заншлыг ажилтан бүрт эзэмшүүлэхэд анхаарах, ажил олгогчдын үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.

Түүнчлэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт, хууль эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг сайжруулах замаар эрүүл аюулгүй ажлын байрны орчинг бүрдүүлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоог үндэсний болон орон нутаг, аж ахуйн нэгж, байгууллагын түвшинд хөгжүүлж, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн санхүүжилтийг оновчтой болгох, ажил олгогч, ажилтны үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх асуудал чухлаар тавигдаж байна.

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 24.1.3, Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 3.3.19, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндэсний тав дахь хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.6.4-т /хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчныг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулж хэрэгжүүлнэ./ гэсэн зорилтын үйл ажиллагаатай уялдуулан боловсруулсан.

***Нэг***. ***Хөтөлбөрийн зорилго***

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, стандартыг мөрдүүлэх, хөдөлмөр эрхэлж буй иргэн, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвлөлийг бууруулах, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг нөхөн сэргээх, ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад хөтөлбөрийн зорилго оршино.

***Хоёр. Хөтөлбөрийн зорилт***

1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлж хэвшүүлэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шинэлэг, үр нөлөөтэй арга хэлбэрээр тогтмол зохион байгуулна.

2.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахад ажил олгогчийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж, ажилтнууд аюул, эрсдэлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зөв хандлагыг төлөвшүүлнэ.

3.Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

4.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн санг орон нутгийн түвшинд бүрдүүлж бодлого төлөвлөлтөнд ашиглана.

5.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи сургалт сурталчилгаа, мэдээллийг сайжруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, хяналтын үр нөлөөтэй арга хэлбэрийг бэхжүүлнэ.

***Гурав.Хөтөлбөрийн хамрах хүрээ***

3.1.Төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид, иргэний нийгмийн байгууллага, иргэд

***Дөрөв. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хугацаа***

4.1 Хөтөлбөрийг 2017-2021 оны хугацаанд хэрэгжүүлнэ.

***Тав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ***

**Зорилт 1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж, стандартыг мөрдүүлж хэвшүүлэн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг шинэлэг, үр нөлөөтэй арга хэлбэрээр тогтмол зохион байгуулна.**

1.1.Ажил олгогч, ажилтнуудад зөвлөн туслах замаар хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулах, зөрчлийг бууруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандартыг мөрдүүлэх;

1.2.Иргэдэд эрүүл, аюулгүй ажиллах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зан үйлийг хэвшүүлэх, соён гэгээрүүлэх ажлыг зохион байгуулах

1.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын менежментийн тогтолцоог сайжруулах;

1.4.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад сум, тосгон, баг, байгууллагын түвшинд хөхүүлэн дэмжиж, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх;

**Зорилт 2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллахад ажил олгогчийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлж, ажилтнууд аюул, эрсдлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зөв хандлагыг төлөвшүүлнэ.**

2.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөө” боловсруулан хэрэгжилтийг хангах;

2.2. Ажлын байр, үйлдвэрлэлийн орчинд гарч болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, дохио, санамж, анхааруулга, тэмдэг тэмдэглэгээ тавьж, хаалт хамгаалалтыг бүрэн хийж хэвшихэд ажил олгогч бүр санаачилгатай хандаж, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх;

2.3.Аж ахуйн нэгж, байгууллага бүр ажилтнуудыг шаардлага хангасан ажлын байр, алжаал /стресс, сэтгэлийн хямрал/ тайлах, чийрэгжүүлэх, дасгал хөдөлгөөн хийх өрөө танхимтай болох;

2.4. Аж ахуйн нэгж, байгууллага хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн алба, ажилтныг орон тоо, бүтцээр ажиллуулах, байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын комиссыг байгуулах;

2.5.Ажил олгогч ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр хангах, сургалт зохион байгуулах, эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах зэрэг асуудлыг байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам, хамтын гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээнд тусган хэрэгжилтэнд хяналт тавих;

**Зорилт 3. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ.**

3.1. Ажилчдад үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дадлыг эзэмшүүлэх чиглэлээр ажилчдын нийтлэг гаргадаг алдаа зөрчил, түүний улмаас гарсан осол, өвчлөлийн үр дагаврыг харуулсан сурталчилгааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түгээн хандлагыг өөрчлөх;

3.2.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбар бүрийн онцлогт тохируулан аюулгүй ажиллагааны мэдээлэл, зааварчилгаа, гарын авлага, тараах материал боловсруулж түгээх үйл ажиллагааг тогтмолжуулах;

3.3.Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйч, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний оношилгоо, эмчилгээний чиглэлээр ажиллаж байгаа эмч, сувилагч, мэргэжилтнүүдийг урт, богино хугацааны сургалтанд хамруулах, мэргэшүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах, тэдний тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх;

3.4 Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажлын байрны эрсдлийн үнэлгээ хийж, эрсдэл өндөртэй ажлын байрны жагсаалт гарган эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх

3.5.Хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчилэн алдсан ажилтнуудын хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээх төв, кабинетыг орон нутгийн түвшинд ажиллуулах арга хэмжээг зохион байгуулж, эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх сувиллуудын хүртээмж, үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах;

**Зорилт 4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи сургалт сурталчилгаа, мэдээллийг сайжруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, хяналтын үр нөлөөтэй арга хэлбэрийг бэхжүүлнэ.**

4.1.Орон нутгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүтэц, үйл ажиллагааг бэхжүүлж, арга зүйн удирдлагаар хангах;

4.2.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналт шалгалтыг төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хэлбэрээр зохион байгуулж, зөвлөн туслах үйл ажиллагааг тогтмолжуулах;

4.3.Ажил олгогч, ажилтны төлөөллийн байгууллага, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудын оролцоо, үйл ажиллагааг дэмжих, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;

4.4.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилтийг жил бүр аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар баталгаажуулан төсөвт тусгах;

4.5.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан, хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчдыг чадавхижуулах;

**Зорилт 5. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн санг орон нутгийн түвшинд бүрдүүлж бодлого төлөвлөлтөнд ашиглана.**

5.1.Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэж мэдээллийн сантай болгох;

5.2.Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх, статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх;

5.3.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр мэргэшсэн ажилтны судалгаа хийж мэдээллийн сан бүрдүүлэх;

***Зургаа. Хүрэх үр дүн***

6.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангагдсан байна.

6.2 Ажил олгогч болон ажилтны үүрэг хариуцлага дээшилж аюул эрсдэлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зөв хандлага, дадал бий болно.

6.3 Орон нутгийн түвшинд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сантай болсон байна.

6.4 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо сайжирсан байна.

***Долоо.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилт***

Дэд хөтөлбөрийн санхүүжилтийг дараах эх үүсвэрүүдээс бүрдүүлнэ.

7.1. Хөтөлбөрийг аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй өмчийн бүх төрлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд хэрэгжүүлнэ.

7.2. Аймаг, сум, байгууллагын төсөв

7.3. Олон улсын байгууллага болон төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт

7.4.Аж ахуйн нэгж, байгууллага, компаниас нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэх болон хууль, тогтоомж сурталчлах, сургалт зохион байгуулах, хөдөлмөрийн аюулгүй

байдал, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд зориулсан дэмжлэг, хөрөнгө оруулалт хандив тусламж

***Найм. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг тайлагнах***

*8.1.*Аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дэдхөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төлөвлөгөөний хүрээнд аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газар, холбогдох хэлтэс агентлаг, аж ахуйн нэгж байгууллагууд хамтран ажиллана.

8.2. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө, шаардлагатай төсвийг жил бүр боловсруулан батлуулж, **мэргэжил, арга зүй, удирдамжаар хангах үүргийг аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөл хариуцах бөгөөд** хэрэгжилтийн явцыг **хагас, бүтэн жилээр** аймгийн Засаг даргын зөвлөл, аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд тус тус тайлагнана.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 22 өдөр Дугаар 156 Сүхбаатар сум

**“Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалыг**

**хөгжүүлэх хөтөлбөр” батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4 дэх заалт, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь заалт, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр бүлгийн 1.2.13 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ТэргүүлэгчдээсТОГТООХ нь:

1.“Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан, хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн

156 дугаар тогтоолын хавсралт

**СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ**

**ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР**

**Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал**

Сэлэнгэ аймагт Монгол Улсын ойн сангийн 8 орчим хувь, урсгал усны 40 хувь, Улсын болон орон нутгийн чанартай 936,5 км авто зам болон Сэлэнгэ аймгийн 7 сумын нутгаар Монгол-ОХУ хамтарсан Улаанбаатар төмөр зам дайран өнгөрдөг. Аймгийн нутаг дэвсгэрийн 10 орчим хувийг улсын болон аймаг, орон нутгийн чанартай Тусгай хамгаалалттай газар нутаг эзэлдэг. Аймгийн хэмжээнд байгалийн үзэсгэлэнт газар 43, түүх, соёлын дурсгалт газар 84, эмчилгээ сувилгаа, рашаан ус, эмийн ховор ургамалтай 11 газар байгааг тодорхойлсон.

Сэлэнгэ аймаг нь ОХУ-тай хил залгаа Алтанбулаг боомттой, дэд бүтцийн хөгжил сайтай, түүхийн дурсгалт газар болон үзэсгэлэнт байгальтай аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бүрэн боломжтой бүс нутаг. Монгол Улсын иргэд ОХУ-д визгүй зорчихоос гадна Алтанбулаг-Хиагтын боомт нь хорин дөрвөн цагийн үйл ажиллагаатай болсон зэрэг нь хилээр дамжин өнгөрөх болсноор дотоод, гадаадын жуулчид, иргэдийн тоо эрс нэмэгдсэн. 2016 оны жилийн эцсийн байдлаар хилийн боомтоор 1,3 сая иргэн хил нэвтэрснээс Монгол зорчигчдын тоо 2015 оныхоос 40,78 хувиар/1178133 зорчигч/, гадаадын зорчигчдын тоо 29,8 хувиар /152829 зорчигч/ тус тус өссөн.

Сэлэнгэ аймаг нь зорин ирэх жуулчлалаар гадна ОХУ-аар дамжуулан гуравдагч орны жуулчдыг Монголд аялуулах, дамжин өнгөрүүлэх нөхцлийг бүрдүүлдгээрээ онцлогтой. Аймгийн хэмжээнд аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 23 жуулчны бааз, гэр буудал, амралтын газар, 34 зочид буудал, дэн буудал жуулчдыг хүлээн авч, үйлчилж байна. Эдгээр жуулчны бааз, зочид буудал, үйлчилгээний байгууллагууд нь жилийн турш 360 орчим түр болон байнгын ажлын байрыг бий болгож байна.

**Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл:**

Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын нутаг дахь “Амарбаясгалан” хийд, Ерөө сумын нутаг дахь “Халуун рашаан”, Ардын Хувьсгалын өлгий нутаг Алтанбулаг сумын нутаг дахь “Гүн нуур”, “Хонд”, “Буур хээрийн тал”, “Хоёр элс”, Алтанбулаг хилийн боомт, аймгийн “Нэгдсэн музей”, “Сайхны хөтөл”, Сүхбаатар сумын нутаг дахь “Ээж мод”, Хүдэр сумын нутаг дахь “Соронзон хад”, “Хүн чулууны бичээс”, Цагааннуур сумын нутаг дахь “Номун хаан хийдийн туурь” зэрэг байгалийн өвөрмөц, содон тогтоц, уламжлалт ёс заншил, түүх дурсгалын өлгий нутаг, түүх дурсгалт газар, дэд бүтэц зэрэг давуу тал байгаа нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд тохиромжтой бүс нутаг болдог.

Түүнчлэн Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын нүүр царай, өнгө төрх болсон байгалийн үзэсгэлэнт болон түүх соёлын дурсгал, уламжлалт зан үйлтэй холбоо бүхий эдгээр газар орныг нөхөн сэргээх, тохижуулах, ашиглах хамгаалах менежментийг сайжруулахад төрийн байгууллагууд болон хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллага, орон нутгийн иргэдийн хамтын оролцоо чухал байна.

Сүүлийн жилүүдэд өсөн нэмэгдэж байгаа дотоодын жуулчдын урсгал хөдөлгөөнийг дагаад аялал, жуулчлалын үйл ажиллагаанд өртөгдөж байгаа бүс нутгуудад орчны доройтол, авто замын эвдрэл, хог хаягдлын асуудлууд хөндөгдөж байна.

Түүнчлэн хол зам туулан зорьж ирсэн гадаад, дотоодын жуулчдын аюулгүй байдлыг хангах, ая тухтай аялах боломжийг бүрдүүлэх, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төрөл хэлбэрийг бий болгоход анхаарч, аймаг, орон нутгийн онцлогийг тусгасан бэлэг дурсгалын зүйлс, нутгийн онцлог бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, сав баглаа боодол, өнгө үзэмжийг сайжруулах, төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг борлуулах зах зээлийг өргөжүүлэх нь нэн тэргүүний зорилт болж байна.

Аялал жуулчлал гэдэг нь маш өргөн хүрээтэй олон салбарын уялдаа холбоо нэгдэл дээр тулгуурладаг салбар тул аймаг, орон нутгийн онцлог, жуулчдын урсгал хөдөлгөөн, дэд бүтэц, гадаад харилцааны чиг хандлагатай нийцүүлэн салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах асуудлуудыг ч бас хөндсөн болно.

Сэлэнгэ аймгийн давуу тал, нөөц боломжоо бүрэн ашиглаж нэгдсэн бодлоготойгоор гадаад, дотоодын аялагч, жуулчдыг татах, хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, ая тухтай нөхцлийг бүрдүүлэх, орон нутаг, ёс заншлаа сурталчлах, таниулах зэргээр аялал, жуулчлал, эдийн засгийн таатай бүс нутаг болохын тулд үндэсний хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийцүүлэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөө шинэчлэн баталж, мөрдөж ажиллах шаардлагатай байна.

**Аялал жуулчлал хөгжүүлэх давуу талууд:**

1.Газар нутгийн хувьд

* + - * Олон голын сав газар-усан орчин /Орхон Сэлэнгийн бэлчир, Сайханы Хөтөл, Зэлтэр, Хүдэр, Хонин нуга зэрэг байгалийн хосгүй үзэсгэлэнт газрууд/
      * Тужийн нарсны байгалийн цогцолборт хамгаалалтын газар, Хан-Хэнтийн дархан цаазат газартай
      * Ардын хувьсгалын болон түүхийн дурсгалт газрууд

2.Байгалийн нөөцийн хувьд

* + - * Байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газруудтай
      * Газар тариалан эрхлэх боломж бүхий үржил шимтэй хөрстэй
      * Байгалийн үндсэн болон дагалдах баялагтай /жимс жимсгэнэ, ан амьтан-биологийн төрөл зүйлүүд/

3.Дэд бүтцийн хувьд

* + - * Гадаад харилцаа хөгжүүлэх таатай боломж бүрдсэн /Монгол-Оросын хилийн боомт, Алтанбулаг олон улсын худалдааны чөлөөт бүс/
      * Зам харилцаа /ОХУ – Монгол Улс – БНХАУ-ыг холбосон төмөр зам, автозам/
      * Мэдээлэл, харилцаа холбоо сайн хөгжсөн

**Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд:**

1. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний нэр төрөл цөөн
2. Жуулчин хүлээн авах хүчин чадал бага
3. Мэргэжлийн ажиллах хүчний нөөц хомс
4. Гадаад, дотоод жуулчдыг татахад чиглэсэн маркетинг, сурталчилгааны ажил хангалттай биш
5. Үйлчилгээний стандарт сайжруулах шаардлагатай
6. Сэдэвчилсэн аялалын маршрут одоогоор хийгдээгүй

**Нэг.Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр**

1.1.Хөтөлбөрийн зорилго

Сэлэнгэ аймгийн байгалийн нөөцүүд, түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг зохистой ашиглах, хамгаалах, сурталчлах замаар орон нутгийн онцлогт тохируулан аялал жуулчлалын тогтвортой хөгжлийг хангахад уг хөтөлбөрийн зорилго оршино.

1.2.Хөтөлбөрийн зорилт

1.2.1.Аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн үйлчилгээний нөхцөл, үйл ажиллагааг стандарт, шаардлагад нийцүүлэх;

1.2.2.Аялал жуулчлалын төрлүүдийг шинээр бий болгон хөгжүүлэх;

1.2.3.Аялал жуулчлалын салбарын дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх;

1.2.4.Аялал жуулчлалын хүний нөөцийг сургах, мэргэшүүлэх;

1.2.5.Жуулчдад зориулсан мэдээллийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагаа, сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх;

1.3.Хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтлана. Үүнд:

1.3.1.Аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг байгалийн унаган төрхийг хадгалах, орчныг бохирдуулахгүй байх, экологийн тэнцвэрт байдал, эрүүл, аюулгүй орчинд аялах нөхцлийг хангах, орон нутгийн иргэдийн амьдрах орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байхаар зохион байгуулах;

1.3.2.Төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагаанд тулгуурлах, иргэд, олон нийтийн оролцоог дэмжих, салбар дундын болон төр, орон нутгийн байгууллагын үйл ажиллагааны уялдааг хангах;

**Хоёр.Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт**

Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдийн санаачлага, идэвх оролцоог дэмжиж татан оролцуулна.

**Гурав.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үе шат**

Хөтөлбөрийг дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

Нэгдүгээр үе шат: 2017-2020он

Жуулчид хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, аймгийн хэмжээнд аялал жуулчлал хөгжүүлэх боломжийг сурталчлах, байгалийн үзэсгэлэнт болон түүх, соёлын дурсгалт газруудыг үндэсний аялал жуулчлалын нэгдсэн сүлжээнд хамруулж , иргэдийн бизнесийг дэмжсэн, амжиргааг дээшлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх;

Хоёрдугаар үе шат:2021-2024он

Бүсийн төвүүдэд аялал жуулчлалын төвүүдийг бий болгож, аялагч, жуулчдын сонирхлыг татсан аяллын шинэ төрлүүдийг хөгжүүлж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Олон улсын түвшинд хүргэн, аялал жуулчлалаас олох ашиг орлогыг нэмэгдүүлж, эдийн засагт оруулах хувь нэмрийг өсгөх;

**Дөрөв.Үйл ажиллагаа**

4.1.Аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн үйлчилгээний нөхцөл, үйл ажиллагааг стандарт, шаардлагад нийцүүлэх;

4.1.1.Аялал жуулчлалын салбарт цогц судалгаа хийх;

-Аялал жуулчлалын үзэсгэлэнт газар, түүх дурсгалын газар, үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн цогц судалгааг хийж мэдээллийн санг баяжуулах;

-Өөрийн улсын болон гадаад улсын аялал жуулчлалын салбарыг судалж, туршлага нэвтрүүлэх;

-Жуулчны бааз, тур опературуудтай хамтран ажиллаж жуулчид аялагчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа авч үйл ажиллагаа, үйлчилгээг сайжруулж ажиллах;

4.1.2.Аялагч, жуулчдын ихээр цуглардаг газрууд, жуулчны бааз, амралтын газруудын цэвэр бохир ус, био 00, агааржуулалтын систем зэргийг стандарт шаардлагын дагуу шийдэх;

-Жуулчны бааз, амралтын газруудын цэвэр бохир ус, био 00, агааржуулалтын систем зэргийг стандарт шаардлагад нийцсэн болгох;

-Түүх дурсгалын газар, цэцэрлэгт хүрээлэн, цогцолбор газар, аялагч, жуулчид ихээр цуглардаг байгалийн үзэсгэлэнт газруудын био 00-н асуудлыг шийдвэрлэх;

-Хог хаягдлын менежментийг сайжруулж түүх дурсгалын газар, байгалийн үзэсгэлэнт газарт хог хаягдалгүй эко орчинг бүрдүүлнэ.

4.1.3.Жуулчны бааз, амралтын газруудыг аттестатчилж, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог болох;

-2 жилд нэг удаа аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран нөхөрсөг зөвлөгөө өгч дэмжиж ажиллана

-Аялал жуулчлалын чигэлэлээр үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, жуулчны бааз, амралтын газруудад зөвшөөрөл олгох журам боловсруулж хэрэгжүүлж ажиллах;

-2 жилд нэг удаа аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран аттестатчилал явуулах;

4.2. Аялал жуулчлалын төрлүүдийг шинээр бий болгон хөгжүүлэх;

4.2.1.Сэлэнгэ аймагт хөгжүүлэх боломжтой аялал жуулчлалын төрлүүдийг тодорхойлох, төлөвлөгөө боловсруулах;

-Сэлэнгэ аймагт хөгжүүлэх боломжтой аялал жуулчлалын төрлүүдийг судалгаанд үндэслэн тодорхойлох;

- Тодорхойлогдсон аялал жуулчлалын төрлүүдийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөг жил бүр гаргаж хэрэгжүүлж ажиллах;

-Орон нутгийн онцлогт нийцсэн эвент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах /Үүнд: “Эв модны наадам”, “Бумбын тахилга”, “Алтан намар”, “Хаврын баяр-Ханш нээх”/

4.2.2.Сэлэнгэ аймагт аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн аялал жуулчлалын төрлийг нэмэгдүүлэх шинэ санал, шинэлэг төсөл, бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжих;

-Олон улсын төсөл, хөтөлбөрүүдтэй хамтран санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх;

-Мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулах;

4.3. Аялал жуулчлалын салбарын дэд бүтцийг сайжруулж, жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх;

4.3.1.Аялал жуулчлалын гол чиглэл болж тодорхойлогдсон маршрутын дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлэх;

-Жуулчны бааз, амралтын газрууд хооронд маршрутын дагуу дэд бүтцийг хөгжүүлэх

4.3.2.Аялал жуулчлалын гол чиглэл болж тодорхойлогдсон маршрутын дагуу түр буудаллах цэгүүдийг бий болгон үйлчилгээ үзүүлэх;

-Түр буудаллах цэгүүдэд амрах хэсэг байгуулж, стандартын дагуу тохижуулах;

4.3.3.Аялал жуулчлалын томоохон цогцолборуудыг байгуулж хөгжүүлэх;

-“Сүхбаатар самбар”-ыг аялагч жуулчдыг хүлээн авах, үдэх цогцолбор болгож тохижуулах;

-Аймгийн төвийн ойролцоо “Сэлэнгэ түмний хийморь” аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах;

-Алтанбулаг сумын “Гүн нуур” орчмыг тусгай хамгаалалтанд авч аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах;

4.3.4.Аялал жуулчлалын нэгдсэн маршрут зэрэг холбогдох мэдээлэл бүхий самбар, таних тэмдэг байршуулах;

-Амрах газрууд, замын уулзвар хэсгүүдэд таних тэмдэг, самбар байрлуулах;

4.4. Аялал жуулчлалын хүний нөөцийг сургах, мэргэшүүлэх;

4.4.1.Туршлага солилцох уулзалт, сургалт тогтмол зохион байгуулах;

-Аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа жуулчны бааз, амралтын газрууд хооронд урт хугацааны уралдаан зарлах;

4.4.2.Аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчдийн боловсон хүчнийг сургах, мэргэшүүлэх;

-Аялал жуулчлалын тайлбарлагч хөтөч бэлдэх;

-Аялал жуулчлалын салбарт хэрэгцээт сургалтыг тодорхойлж сургалт явуулж байх;

4.4.3.Мэргэжлийн үнэмлэх, гэрчилгээ олгох эрх бүхий сургалтын төв, хөдөлмөр зуучлалын төвтэй болох;

-Хөдөлмөр зуучлалын салбар төв байгуулж ажлын үнэмлэх олгох эрх бүхий сургалтын үйлчилгээ явуулж, салбартаа мэргэшсэн боловсон хүчнээр хөдөлмөрийн зуучлалын үйлчилгээ үзүүлдэг болох;

4.5. Жуулчдад зориулсан мэдээллийн чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хамтын ажиллагаа, маркетинг сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэх;

4.5.1.Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын маршрутыг тодорхойлж олон нийтэд таниулан суртачлах;

-Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын маршрут, танилцуулга бүхий газрын зураг, тараах материал гаргаж олон нийтэд түгээх;

-Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын маршрут танилцуулга бүхий ухаалаг утасны апликэйшнтай болох;

4.5.2.Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын холбоо, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн холбоо зэрэг төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж хамтын ажиллагааг өргөтгөх;

-Сэлэнгэ аймгийн аялал жуулчлалын холбооны үйл ажиллагааг дэмжиж ITM зэрэг аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд тогтмол оролцох;

-Аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа эрхлэгчид хооронд уулзалт зөвлөгөөн тогтмол хийх

4.5.3.Аялал жуулчлалын салбарын бусад салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах;

-Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зөвлөлийг шинэчилж үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

-Нийтийн тээврийн “Зэлтрийн зам” ХХК-ийг аялал жуулчлалын оператор компани болоход дэмжиж ажиллах;

-Зочид буудал, зоогийн газар, соёлын төв болон жуулчны бааз, амралтын газар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж аялал жуулчлалыг сурталчлах зураг, брошюр байрлуулах

-Соёлын төвүүдтэй хамтран жуулчдад зориулсан урлаг соёлын үзүүлбэртэй болох;

-Сэлэнгэ аймгийн нэгдсэн музейг аялал жуулчлалын маршутанд тусгах;

4.5.4.Аялал жуулчлалын орон нутгийн онцлог бүтээгдэхүүн /бэлэг дурсгалын зүйл/, үйлчилгээг бий болгох;

-Аймаг орон нутгийн онцлогийг харуулсан бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүний шинэ санаа гаргах уралдаан зарлаж шалгарсан бүтээлд зээлжилт олгон үйлдвэрлэлийг эхлүүлэх;

-Аймаг орон нутгийн онцлогийг харуулсан бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх аж ахуй нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;

4.5.5.Байгалийн үзэсгэлэнт газрыг хамгаалах;

-Сэлэнгэ аймгийн 9 бахархалыг тодруулж нийтэд суртачлах;

-Тодруулсан Сэлэнгэ аймгийн 9 бахархал болсон түүхт болон байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг хамгаалалтанд авах;

**Тав. Хөтөлбөрийн санхүүжилт**

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

А. Орон нутгийн төсөв

Б. Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгө

В. Олон улсын зээл, тусламж, хандивын хөрөнгө

Г. Төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт

Д. Бусад эх үүсвэр

**Зургаа.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүн**

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ. Үүнд:

* Орон нутаг дахь хөрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ.
* Ажлын байр шинээр бий болж ажилгүйдлийг багасгана.
* Жижиг дунд үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа сайжирч, иргэдийн амьжиргааны түвшин дээшлэнэ.
* Дэд бүтэц хөгжинө.
* Үйлчилгээний шинэ төрлүүд нэмэгдэж, үйлчилгээний чанар сайжирна
* Тухайн нутгийн түүх, ёс заншил, соёлын үнэт дурсгалт зүйлсээр бахархах, түүнийг хайрлах сэтгэлийг иргэд, хүүхэд багачуудад нэмэгдүүлнэ.
* Олон Улсын соёл нэвтэрч харилцан суралцах боломжтой болно.
* Аялал жуулчлалаас олсон орлогоор түүх, соёлын дурсгалт зүйлсийг сэргээн босгох, байгаль орчин, ан амьтанаа хамгаалах, нөхөн сэргээх санхүүгийн боломжтой болж эдийн засгийн бие даасан салбар болно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сүлд

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН

ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ

2017 оны 12 сарын 22 өдөр Дугаар 157 Сүхбаатар сум

**“Сэлэнгийн брэнд хөтөлбөр” батлах тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.4 дэх заалт, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь заалт, Аймгийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 дүгээр бүлгийн 1.3.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аймгийн иргэдийн Төлөөлөчгдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ нь:

1.“Сэлэнгийн брэнд” аймгийн хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан, хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг 2 жил тутамд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд тайлагнаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Ш.Оргил/-д даалгасугай.

ДАРГА Г.БЯМБАА

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ны

өдрийн 157 дугаар тогтоолын хавсралт

**“СЭЛЭНГЭ БРЭНД” ХӨТӨЛБӨР**

**Сэлэнгэ аймгийн орон нутгийн онцлог бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал**

Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 2016 онд 303.8 тэрбум төгрөгийн үйлдвэрлэл явуулсан нь 2015 оны дүнтэй харьцуулахад 81.4 тэрбум.төг буюу 21.1 хувиар буурсан байна. Нийт үйлдвэрлэлтийн 49.3 хувийг уул уурхайн салбар эзэлж байгаа бол хүнсний үйлдвэрлэл 23.3 хувь, барилгын материал 15.0 хувь бусад салбарт 2.4 хувийг эзэлж байна. 2012-2016 онд дундажаар 479.2 тэрбум.төг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн.

Үйлдвэрлэл 2011-2013 он дуустал 40,8 хувиар өссөн боловч 2014 оноос 2016 он хүртэл 55,4 хувиар буурсан. 2014 онд нийт аж үйлдвэрлэлийн салбарын 82,9 хувийг уул уурхайн салбар эзэлдэг байсан бол 2014 оноос хойш Редхилл Монголиа, Жамп алт, Бороо гоулд зэрэг уул уурхайн томоохон үйлдвэрүүд үйл ажиллагаа явуулахаа больсонтой холбогдуулан бусад салбарын үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь, нөлөөлөл нэмэгдсэн. 2007 онд 287.47 тэрбум төг үйлдвэрлэлттэй байсан бол 2016 онд 303.90 тэрбум, төг болсон байгаа нь 16.43 тэрбум.төг буюу 5,7 хувиар өссөн дүн харагдаж байна.


Сэлэнгэ аймгийн аж үйлдвэрийн салбарыг дараах байдлаар ангилж авч үзэж болохоор байна. Үүнд:

1.Хүнд үйлдвэрлэл /Уул, уурхай, төмрийн хүдэр, нүүрс, алт зэрэг ашигт малтмалын олборлолт, борлуулалт/

2.Боловсруулах үйлдвэрлэл /Хүнсний үйлдвэрлэл, спирт, архи, бүх төрлийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, гурилын үйлдвэрлэл болон талх нарийн боовны үйлдвэрлэлт, борлуулалт/

3.Барилгын материал үйлдвэрлэл /Барилга байгууламж барих, засвар үйлчилгээ хийхэд ашиглагдах материал байх ба цемент, шохой, арматур, тоосго зэрэг материал үйлдвэрлэл, борлуулалт/

4.Бусад үйлдвэрлэл /Модон материал үйлдвэрлэл, дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэл зэрэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйлдвэрлэл, борлуулалт/



2016

2015

2014

2013

2012

2

2017 оны байдлаар “Chinggis khan challenge cup 2017”, “Төв, хангайн бүсийн аварга тогооч, зөөгч шалгаруулах уралдаан, сургалт, урлаг, спортын арга хэмжээ”, “Эрүүл амьдрал экспо”, “Цагаан сар-2017”, “Намрын ногоон өдрүүд” зэрэг Улс, бүс нутгийн, болон орон нутгийн шинжтэй үзэсгэлэн, худалдаанд орон нутгийг төлөөлж оролцож, удаа дараа шагнал хүртдэг эрэлт ихтэй дараах бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэгдэж байна. Үүнд:

1. Үр тариа
2. Төмс, хүнсний ногоо
3. Байгалийн зэрлэг жимс
4. Хмелийн талх
5. Зөгийн гаралтай бүтээгдэхүүн
6. Ургамлын гаралтай цай
7. Загас
8. Ургамлын тос
9. Хоол амтлагч
10. Эсгий эдлэл
11. Годон болон арьсан гутал
12. Нум сум

Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн онцлог брэнд бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх чиглэлээр аймгийн ИТХ-ын 2007 онд Өрхийн аж ахуйг “брэнд” үйлчилгээ болгох тухай 84 дүгээр тогтоол батлагдсан. Түүнчлэн өрхийн аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр 2012 оныг “Өрхийн аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрийг эрчимжүүлэх” жил болгон зарласан, 2013 оны 166 дугаар тогтоолоор “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр”, “Нэг суурин-нэг бүтээгдэхүүн”, “Зоорь”, “Жимс, жимсгэнэ”, “Мал аж ахуйг бүсчилэн хөгжүүлэх”, “Зөгий” зэрэг хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэн ажиллаж байсан.

**“Сэлэнгийн брэнд” хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл**

Байгалийн баялаг тогтоц, газар тариалан, мал аж ахуй хослон эрхлэх боломж зэрэг нь Сэлэнгэ аймагт орон нутгийн онцлог брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх олон таатай нөхцлийг бүрдүүлж байна. Бид Монголдоо төдийгүй дэлхийд танигдах баялаг, нөөц сайтай нутаг юм.

Манай үйлдвэрлэгчдийн хувьд Улсын болон бүс нутгийн шинжтэй үзэсгэлэн худалдаанд оролцож удаа дараа шагнал хүртсэн орон нутгийн онцлог шинжтэй, эко, брэнд болохуйц бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэгддэг хэдий ч орон нутгийн зүгээс батламжилж нэгдсэн бодлогоор дэмжих шаардлага байна. Ингэснээр орон нутгийн онцлог бүхий органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагаа өргөжиж, иргэдийн амжиргааны түвшин дээшилж ашиг орлого нэмэгдэх цаашлаад ажлын байр нэмэгдэх, дотоод болон гадаад зах зээлд орон нутгаа сурталчлах нөхцөл бүрдэх юм.

Орон нутгийн үйлдвэрлэгчид адил хэлбэрээр, ижил үе шат, аргачлалаар үйлдвэрлэл явуулах нь элбэг тул нэг нэгнээсээ ялгарах онцлогийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай. Хэдийгээр зарим нь чанартай бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа ч ялгарах онцлог байхгүйгээс зах зээлд давамгай байр суурь эзэлж чаддаггүй.

Хэрэв орон нутагт брэндийг хөгжүүлж чадвал энэ нь зөвхөн өрхийн төдийгүй орон нутгийн эдийн засагт үр өгөөжөө өгч, цаашлаад дэлхийн зах зээлд гарах боломж нээгдэнэ.

Брэнд бүтээнэ гэдэг нэлээдгүй цаг хугацаа шаарддаг учраас одооноос эхлэн орон нутгийн брэндийг бий болгоход үйлдвэрлэгчид анхаарах хэрэгтэй байна. Гэхдээ санхүүжилтын дутмаг байдал, зээлийн хүүгийн өндөр түвшин, ажиллагсдын тооны хүрэлцээ зэргээс шалтгаалан үйл ажиллагаагаа өргөтгөх боломж дутмаг байдал ажиглагддаг.

Соёлын брэндээ таньж, нийтэд танилцуулах нь бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн бүх талыг дайчлан хөгжүүлэх сайн арга зам юм. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хөгжсөнөөр соёлын нэрт брэндийг хүмүүст танилцуулах боломжийг авчирсан нь эдийн засаг, нийгмийн бүх талын хөгжлийг ахиулахад ашигтай нөхцөл бүрдүүлж байна.

Сум бүр үйлдвэрлэгч байж, хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлсэн төдийгүй орон нутгийн онцлогийг шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явуулж, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулан, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай. Орон нутгийн онцлог, давуу талыг тусгасан брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг тодруулах, тэднийг дэмжиж цаашлаад үйлдвэрлэгч аймаг болох, дотоод болон гадаад зах зээлд орон нутгаа сурталчлах, эдийн засагт оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэхэд уг хөтөлбөр чиглэх юм.

Тогтоол, шийдвэрийн хүрээнд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17 тоот тогтоолоор батлагдсан “Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө”-ний “Стратегийн зорилт 2”, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.3.2 дахь заалтанд “Сэлэнгийн брэнд” аймгийн хөтөлбөрийг боловсруулж ажиллахаар тусгагдсан.

“Сэлэнгийн брэнд” хөтөлбөрийг боловсруулахдаа брэнд, брэнд дүр, брэнд өнгө төрх гэсэн ойлголтуудыг дараах байдлаар тусгасан. Үүнд:

-Брэнд - Бусад үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнээс ялгарах нэр, лого, загвар, технологи зэргийн цогц, хэрэглэгчдэд хүргэсэн үнэ цэнэ;

-Брэнд дүр - Хэрэглэгчдэд хоногшуулах зорилготой Сэлэнгэ аймгийн онцлогийг илэрхийлсэн дүрслэл;

-Брэнд өнгө төрх - Брэнд дүр, орон нутгийн онцлог бүхий лого, уриа үг зэргийг цогцоор нь авч үзсэн болно.

**Нэг.”Сэлэнгийн брэнд” хөтөлбөр**

1.1.Хөтөлбөрийн зорилго

Орон нутгийн онцлог, давуу талыг тусгасан, байгальд ээлтэй, өрсөлдөх чадвартай, шинэ болон уламжлалт технологи бүхий брэнд бүтээгдэхүүнийг бий болгож, сурталчлах замаар эдийн засагт оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэхэд уг хөтөлбөрийн зорилго оршино.

1.2.Хөтөлбөрийн зорилт

1.2.1.Орон нутгийн онцлог бүхий брэнд өнгө төрхийг бий болгож, брэнд бүтээгдэхүүнийг сум, болон аймгийн хэмжээнд тодруулж иргэдэд сурталчлах

1.2.2.Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг дэмжих;

**Хоёр.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үе шат**

Хөтөлбөрийг дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

Нэгдүгээр үе шат: 2018-2020 он

Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, шалгаруулалтыг тодорхой болгож олон нийтэд сурталчлах;

Хоёрдугаар үе шат: 2021-2023 он

Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг дэмжин дотоод, болон гадаад зах зээлд сурталчлан, борлуулалтыг нэмэгдүүлж Олон Улсын зах зээлд нийлүүлэх.

**Гурав.Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа**

3.1.Орон нутгийн онцлог бүхий брэнд өнгө төрхийг бий болгож, брэнд бүтээгдэхүүнийг сум, болон аймгийн хэмжээнд тодруулж иргэдэд сурталчлах;

3.1.1.Орон нутгийн онцлог бүхий брэнд өнгө төрхийг бий болгоно.

-Аймгийн онцлог бүхий брэнд дүрийг бий болгож, уриа үгтэй болох;

-Брэнд дүрийг бүх салбарт холбож ашигладаг болох, сурталчлах;

3.1.2.Сэлэнгийн брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулалтын үйл явцыг тодорхой болгоно.

-Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Сэлэнгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг тодруулах зөвлөл” байгуулах;

-Сэлэнгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг тодруулах зөвлөл нь брэнд бүтээгдэхүүн тодруулах үйл явц, шалгуур үзүүлэлт, баримтлах зарчим зэргийг тусгасан журам боловсруулж хэрэгжүүлж ажиллах;

-“Сэлэнгийн брэнд”-ээр шалгарсан бүтээгдэхүүнд олгох аймгийн онцлог бүхий брэнд дүрийг агуулсан лого бүтээх;

3.1.3.“Сэлэнгийн брэнд бүтээгдэхүүн шалгаруулах” журмыг иргэдэд сурталчлах

-Үйлдвэрлэгчдэд сургалт зохион байгуулж мэдээ, мэдээллээр хангах;

-Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээгээр “Сэлэнгийн брэнд хөтөлбөр”, болон шалгаруулалтын журмын талаар мэдээлэл түгээх;

-Брэнд бүтээгдэхүүн тодруулах явц, санал асуулга, судалгаа зэргийг цаасаар болон интернэт орчинд хийх;

3.1.4.“Сэлэнгийн брэнд” бүтээгдэхүүнийг үе шаттайгаар тодорхойлох;

- Сум тус бүр орон нутгийн онцлог бүхий брэнд бүтээгдэхүүнээ тодорхойлох;

- Журмын дагуу сумдын брэнд бүтээгдэхүүн болон үйлдвэрлэгчдийн ирүүлсэн материал дээр үндэслэн хийгдэх шалгаруулалт, иргэдээс авсан саналд тулгуурлах шалгаруулалт гэсэн хоёр үе шаттайгаар аймгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг тодруулах;

3.2.Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийг дэмжих;

3.2.1.“Сэлэнгийн брэнд” бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг урамшуулж, бүтээгдэхүүнд таних тэмдэг олгох;

-“Сэлэнгийн брэнд” бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг урамшуулж, бүтээгдэхүүнд гэрчилгээ олгох;

-Тухайн бүтээгдэхүүнийг цаашид үйлдвэрлэхдээ сав баглаа, боодол дээр “Сэлэнгийн брэнд бүтээгдэхүүн”-ний лого байршуулна. Мөн “Сэлэнгэ аймаг” гэсэн хаяг, шошго заавал бичигдсэн байх;

3.2.2.“Сэлэнгийн брэнд” бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд сурталчлана.

-Олон нийтийн сүлжээ, орон нутгийн албан ёсны вэб сайтад үйлдвэрлэгч болон брэнд бүтээгдэхүүний танилцуулга бүхий мэдээллийг байршуулж сурталчлах;

-Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн борлуулах сүлжээ цэгт борлуулах эрхийг олгох

-“Сэлэнгийн брэнд” бүтээгдэхүүнээр шалгаруулалт тухай бүр өдөрлөг, үзэсгэлэн зохион байгуулах;

-Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн иргэдэд хүргэх

3.2.3.“Сэлэнгийн брэнд” бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчд үйл ажиллагааг дэмжин ажиллана.

-Бизнесийн удирдлага, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт зэрэг сургалтанд тогтмол хамруулж цаашид бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг дэмжих;

-Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр бизнесийг тогтвортой эрхлэх дадлага, ур чадварыг үйлдвэр эрхлэгчдэд олгох, “Бизнес инкубатор төв” байгуулан, үйл ажиллагааг тогтмолжуулан, хөгжүүлэх;

-Банк, Олон Улсын төсөл хөтөлбөрт хамруулах, зээлжилтэнд давуу талтайгаар оролцох боломжийг бий болгох;

-Барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай байгаа “брэнд” бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчийг зээлийн батлан даалтын үйлчилгээнд хамруулах;

3.2.4.Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүн борлуулах сүлжээтэй болно.

-“Сэлэнгийн брэнд” бүтээгдэхүүн борлуулах сүлжээ цэгийг аялал жуулчлалын бүсэд бий болгох;

-“Сэлэнгийн брэнд” бүтээгдэхүүнийг Улаанбаатар хот болон бүс нутагт борлуулах цэгүүдийг бий болгох;

-Гадаад харилцаанд тулгуурлан Олон Улсын зах зээлд гаргах талаар санамж бичиг, гэрээ хэлэлцээрт тусгаж ажиллах;

**Дөрөв.Хөтөлбөрийн удирдлага, зохион байгуулалт**

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Сэлэнгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг тодруулах зөвлөл” байгуулж “Сэлэнгийн брэнд бүтээгдэхүүн тодруулах журам”-ын дагуу үйл ажиллагааг удирдага зохион байгуулалтаар хангаж ажиллана.

**Тав. Хөтөлбөрийн санхүүжилт**

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийг дараах эх үүсвэрээс санхүүжүүлнэ.

А. Орон нутгийн төсөв

Б. Хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хөрөнгө

В. Олон улсын зээл, тусламж, хандивын хөрөнгө

Г. Төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт

Д. Бусад эх үүсвэр

**Зургаа.Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр гарах үр дүн**

“Сэлэнгийн брэнд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлснээр дараах үр дүнд хүрнэ. Үүнд:

* Жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар шинээр батлагдсан болон нэмэлт, өөрчлөлт орсон хууль тогтоомж, хөтөлбөр, журам, стандартын хэрэгжилт сайжирсан байна.
* Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний шинэ төрлүүд нэмэгдэж, бүтээгдэхүүний чанар сайжирна
* Ажлын байр шинээр бий болж, ажилгүйдэл багасана.
* Иргэдийн ашиг орлого нэмэгдэж, амжиргааны түвшин сайжирна.
* Сум бүр өөрсдийн “брэнд” бүтээгдэхүүнтэй болсон байна
* Брэнд бүтээгдэхүүний борлуулалтын тоо, төрөл нэмэгдсэн байна.
* Аймаг брэнд бүтээгдэхүүнээрээ дамжуулан Олон Улсын зах зээлд танигдана.
* Жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйл ажиллагаа тогтмолжиж, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадвар сайжирч, эдийн засгийн тогтвортой өсөлт бий болсон байна.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oOo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Тайлбар:

   Хот байгуулалтын тухай хуулийн 3.1.1.“хот байгуулалт" гэж түүх, соёл иргэншлийн уламжлал, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах шаардлагад нийцүүлэн хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах тааламжтай орон зайн орчныг бүрдүүлэхийн тулд бүс нутаг, хот, тосгоны хөгжлийн төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулах, барьж байгуулах, иж бүрэн тохижуулах цогцолбор үйл ажиллагааг [↑](#footnote-ref-1)
2. Хот байгуулалтын тухай хуулийн  3.1.3.“хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” гэж хот, тосгоны хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах, ажиллах таатай орчинг бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн хот байгуулалтын үндсэн баримт бичгийг [↑](#footnote-ref-2)